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For  historians  of  twentieth‐century  British  affairs,  the  decade  of  the  1930s  is  very 
significant.  It was marked not only by a devastating economic  crisis  at  the outset, but 
also by the rise of fascism in Europe and the onset of the Second World War at its close. 
These  issues  were  problematic  in  themselves,  but  Britain’s  response  to  them  was 
complicated  still  further  by  the  deep  divisions  between  the  Left  and  the  Right  over 
socialism  and  over  the  Soviet  Union.  The  presence  of  the  USSR  in  the  East  and  its 
influence  in Britain  loomed over  the  internal debates  that  took place,  affecting British 
responses  to  difficult  situations  in  drastic  and  far‐reaching ways.  People  of  both  anti‐
Soviet and pro‐Soviet persuasions were  forced  to account  for events  that did not  tally 
with their most strongly held beliefs, hopes or fears. 
 
This  dissertation  explores  the  ways  in  which  British  people  of  a  variety  of  political 
leanings  publicly  processed  and  coped  with  the  role  of  the  Soviet  Union  in  these 
debates.  Using  a  range  of  sources  including  contemporary  newspapers,  books  and 
pamphlets, I will trace the evolution of attitudes to the Soviet Union from 1929, the first 
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We  have  all  had  to  deal  with  extraordinary  circumstances  in  2010  and  2011.  Looking 
back  to  the  September  2010  earthquake,  I  am  astounded  at  how  quickly  and 
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Diane Paul  comments  that  ‘their  Soviet Union was  an  imaginary  country’.  It  ‘reflected 










in  Britain.  If  socialism  worked  well  there,  this  could  be  used  as  evidence  of  the 
superiority  of  the  system. However,  for much of  the  Left,  the  Soviet Union was much 
more than an interesting case study. It was an inspiration. Without crushing the working 
class or elevating  the  capitalist  elites,  the Communist  leaders appeared  to be bringing 
progress and modernity  to  the Soviet  lands. As  the economic  crisis hit Britain and  the 
capitalist system seemed to crumble under the pressure, Soviet progress stood out even 
more,  and  Britain’s  worst  flaws  were  magnified  by  the  comparison.  While  socialists 
disagreed as  to how closely Britain should  follow the Soviet model, almost all of  them 
recognised  that  the  fate  of  the  British  Left  was  tied  to  the  Soviet  Union,  to  lesser  or 
greater  extents.  If  the  Soviet  Union  should  fail  to  live  up  to  their  ideals,  left‐wingers 
stood to lose many of their hopes for the future of Britain and the world. 
 
At  first  glance,  it might  seem strange  to associate  the British Right  so  closely with  the 
Soviet Union  and  its  Communist  leaders.  Right‐wingers  avoided  all  connections  to  the 





defined  by  their  positive  beliefs,  rather  than  by  a  negative  reaction,  like  the  Right’s 
rejection  of  the  USSR.  Nevertheless,  hatred  and  fear  of  the  USSR  complemented  the 
positive  beliefs  of  the  British  Right  after  1917.  Conservatives  and  the  Right  were 
convinced  of  the  superiority  of  capitalism  as  an  economic  model,  and  of  their  own 
suitability  as  guardians  of  power  and wealth.  But  Soviet‐style  socialism  threatened  to 
overturn capitalism entirely and to dispossess them. Right‐wingers supported the rights 
of the individual, rejecting the excessive centralisation of the state. Soviet socialism had 
collectivised  the  former  Russian  Empire  and  subjected  the  individual  to  the  ‘masses’. 
Conservatives  in Britain celebrated  ‘the British way of  life’, and regarded tradition and 
institutionalised  religion  as  the  foundation  of  civilisation  and  social  stability.  And  the 




wingers  watched  the  rise  of  radical  socialist  parties  with  great  dread.  The  Bolsheviks 
had, of course, seized power in Russia in 1917, dispossessing the capitalist and religious 
elites,  and  Communism  appeared  to  be  making  inroads  into  Western  Europe.  In 
Germany,  for  instance,  the  Communists  won  13.1  per  cent  of  the  votes  in  the  1930 
election.3 In Britain itself, the rise of the Labour Party had shocked the Right. Despite the 
comparative moderation of  this movement,  right‐wingers worried  that  it was  trying  to 





at once  the  safeguard he would become against  a  Soviet  invasion of Western Europe. 












the  USSR.  These  successes  came  at  a  time  of  crisis  in  capitalism,  as  the  depression 
wrought havoc on the lives of millions of people in Britain. Many on the Left blamed the 
crisis  on  the  capitalist  model,  which  had  failed  so  spectacularly  to  withstand  the 
pressure.  The  Right  could  not  ignore  this  attack.  Nor  could  it  ignore  the  Left’s 






menace  of  Hitler  became  increasingly  clear,  it  was  difficult  to  avoid  making  this 
concession. Finally, the magnificent war effort of the Soviet people after 1941 forced the 
Right  to  account  for  the  fact  that  a  socialist  system  had  been  able  to  sponsor  such  a 
huge  effort,  and  apparently  command  such  widespread  support.  These  events 




Members  of  the  Left  had  to  cope with  a  string  of  events  that  undercut  their  positive 
conception  of  the  Soviet  Union.  The  excesses  of  the  first  Five  Year  Plan  were  widely 
reported in Britain, as was the embarrassing spectacle of the Moscow show trials. These 
events made  it  difficult  for members  of  the  pro‐Soviet  Left  to  justify  their  continuing 
belief  in  the basic goodness of  the Soviet  leaders.  Indeed, small parts of  the Left were 
unable to support pro‐Sovietism at all, rejecting Stalin’s leadership as anti‐socialist. The 
position  of  these  particular  anti‐Stalinists was  bolstered  by  elements  of  Soviet  foreign 
policy  that went against Leninist principles.  Left‐wingers who were still pro‐Soviet also 
struggled, sometimes, to excuse aspects of Soviet policy in places like Spain. Finally, with 
the  Nazi‐Soviet  Pact  and  the  outbreak  of  war  in  1939,  the  Left  was  confronted  with 
Stalin’s  apparent  ‘betrayal’  of  anti‐fascist  ideals.  His  subsequent  invasions  of  eastern 
  13 
Poland and Finland dismayed all but his most  loyal  admirers.5  These events had a  far‐
reaching  impact  on  the  Left’s  conception  of  the  world,  even  after  the  Soviet  Union 
became an ally in the struggle against Nazi Germany. 
 
This dissertation will  explore  the public discourse of  Left and Right between 1929 and 
1943, tracing the evolution of attitudes to the Soviet Union as both sides attempted to 
cope  with  events  that  challenged  their  basic  assumptions  about  Soviet  affairs.  It  will 
investigate  the  sources  of  information  on  the  USSR  that  were  available  for  people  in 
Britain  in this period, and the ways  in which this  information was selected,  interpreted 
or manipulated  in order  to  reflect  the outlook of  the different groups. These outlooks 
will be  referred  to as  ‘paradigms’ or  ‘worldviews’.  They  reflected either  the  ideologies 
and  hopes  of  the  Left  for  a  better  world,  or  the  ideologies  and  fears  of  the  Right—
ideologies  and  fears  linked  to  a  massive  material  and  emotional  investment  in  the 
existing economic, social and religious order.  In  looking at  these sources,  I will analyse 
the  ways  in  which  people  on  either  side  coped  with  events  or  arguments  that 
contradicted  their  beliefs.  I  will  also  discuss  interactions  between  the  anti‐Soviet  and 

























will  identify  the  ways  in  which  the  existing  historiography  of  this  topic  has  been 
constrained within parameters  that  this dissertation seeks  to expand. Thirdly,  I will  lay 
out  the  sources  and methodology  I will  be using,  showing  the potential  problems and 
benefits of my approach. Finally  I will discuss  the context  for  the period 1929  to 1943 
and  the  different  groups  who  lived  through  it,  showing  the  underlying  attitudes  and 
pressures that shaped people’s attitudes to the USSR at the time.  
 
Historians  have  usually  explored  public  discourse  of  the  USSR  by  looking  either  at 
specific  groups  or  at  the  responses  of  various  groups  to  specific  events.  In  this 
dissertation, by contrast, I attempt to look at the ways in which the views of anti‐Soviets 
and  pro‐Soviets  interacted,  and  I  seek  to  place  their  debates  in  the  proper  historical 
context.  Those who were  sympathetic  to  the USSR,  and  those who were hostile  to  it, 
competed with each other to influence public opinion. As a result, they inevitably had to 
attack  the  views  of  rival  groups  at  the  same  time  as  defending  their  own  positions 
against  hostile  attack.  Therefore,  attitudes  to  the  Soviet  Union were  not  formed  in  a 
vacuum, but they evolved as part of an ongoing debate. Likewise, that debate was not 
immune to  the wider political  struggles  that  took place  in Britain  in  the 1930s. On the 
contrary,  the views  that people expressed about  the Soviet Union were almost always 











in  the  period  in  question.  Most  deal  with  relations  between  the  British  Left  and  the 
Soviet  Union.  James  Jupp,  Kevin  Morgan,  and  Andrew  Thorpe  have  all  written 
monographs  that  deal  with  the  relationship  of  the  radical  Left,  in  particular  the 
Communist  Party,  to  Moscow.6  Likewise,  Paul  Corthorn,  Bill  Jones,  and  Andrew  J. 
Williams  have written  specifically  about  Labour  and  the  Left’s  response  to  the  Soviet 
Union.7  While  some  of  these  historians,  like  Corthorn,  focus  mainly  on  the  views  of 
prominent  individuals  within  political  hierarchies,  others  such  as  Morgan  look  more 
widely  at  the  public  discourse  of  these  social  movements,  and  at  the  rank‐and‐file 
activists who were involved in them. David Caute’s The Fellow‐Travellers  is written in a 




Some  books  are  particularly  useful,  such  as  Richard  Griffiths’  Fellow‐Travellers  of  the 
Right or Franklin Reid Gannon’s The British Press and Germany, 1936‐1939.9 However, 
both books  focus on  reactions  to Nazi Germany,  in which  the Soviet Union necessarily 
plays  a  part,  but  does  not  dominate.  This  is  typical  of  studies  of  the  right  wing.  The 
crucial role of the Soviet Union in the Right’s worldview is usually acknowledged, but it is 
hardly ever studied for its own sake, except in a few articles dealing with small groups of 



















and  Audrey  Wells.11  It  is  a  useful  book,  but,  as  it  spans  the  history  of  British‐Soviet 
relations  from the Revolution up until  the  time of publication,  in 1982,  its coverage of 
the period covered by this thesis is necessarily cursory. 
 
Other  historians  touch on  the  importance of  Soviet  affairs  even  though  they  focus on 
different  topics.  The  historiography  surrounding  the  issue  of  appeasement  in  the  late 
1930s  naturally  acknowledges  the  role  of  the  Soviet  Union  in  contemporary  debates 
about  appeasement  and  collective  security.  Diplomatic  histories  do  the  same,  and 
several deal  specifically with Anglo‐Soviet  relations. For  instance, Curtis Keeble’s  study 
of  British‐Soviet  relations  between  1917  and  1989  is  particularly  useful  in  this  sense. 
Keith  Neilson’s  recent monograph  is  also  a  general  history  of  Anglo‐Soviet  diplomacy 




Jim  Fyrth’s  Britain,  Fascism,  and  the  Popular  Front,  for  example,  contains  important 
perspectives  on  this  facet  of  the  British  relationship with  the USSR.13 More  generally, 
books about the 1930s have recognised the Soviet Union’s key place  in British thought 



















political  involvement  of  artists  and  scientists  has  also  been  a  key  theme  of  the 
historiography, and  in  some respects has become part of  the mythology of  the 1930s. 
Gary Werskey’s The Visible College is a key text dealing with some of the scientists who 
found  themselves  drawn  to  Communism  in  this  period,  while  the  artistic  elite  is 
described  in  other  books,  such  as  The  Thirties,  by  Julian  Symons,  and  The  Auden 
Generation, by Samuel Hynes.16 There is also a small historiography surrounding the Left 
Book  Club  and  other  left‐wing  publications.  Much  of  this  is  more  descriptive  than 
analytical,17 but Kevin Morgan’s work on the Left Book Club is much more probing.18 
 
Debates  in  the  historiography  often  centre  around  the  question  of  moral  culpability. 




uncritically  by  those  who  were  sympathetic  to  the  Soviet  Union.  The  most  damning 
critique  of  pro‐Soviet  intellectuals  appears  in  the  analysis  of  Caute,  in  his  book  The 
Fellow‐Travellers,  and  also  in  the work  of  some  scholars who  have written  about  the 






























to  the  Soviet  Union,  the  only  socialist  state  in  the world,  as  an  inspiration,  while  the 
Right  tended  to  view  the Bolshevik  State  as  the embodiment of  evil.  Both worldviews 
developed, changing some things and retaining others, and previous studies have largely 
ignored  the many  different  forces  that  simultaneously  shaped  the  evolution  of  these 
attitudes. 
 
For  instance,  most  studies  focus  on  the  attitudes  to  the  Soviet  Union  of  particular 
groups.  This  has,  of  course,  allowed  most  historians  to  focus  more  carefully  on  the 
details of their chosen subjects. However, in so doing they usually overlook the interplay 
of  left‐wing  and  right‐wing  discourses.  The  reactions  of  Left  and  Right  to  each  other 
were a crucial element in their reactions to the Soviet Union too. This is very difficult to 
acknowledge or  reveal  in  studies which  concentrate only on one group, or which deal 
with Left and Right as  if they did not exist  in the same time and space. Northedge and 

















responses  to  these  events  on  the  non‐Communist  left’.22  Other  individuals  who  have 
attracted  a  significant  amount  of  attention  in  the  historiography  include  Sidney  and 
Beatrice Webb, or the pro‐Communists D. N. Pritt and Hewlett Johnson, whose reactions 














simultaneous  events.  This  is  very  problematic,  because  none  of  the  people  who 





like  the  show  trials,  historians must  take  into  account  the wider background  to  them. 
Attitudes  to  the Soviet Union  in  this period were always  shaped by a  large and varied 
group of concurrent pressures. 
 






example,  he  describes  his  work  as  an  attempt  to  understand  the  mindset  of  the 
‘emotionally  maladjusted’  people  who  became  Communists  in  this  period.  This 
presupposition  is clearly biased.23 On the other hand, some historians of  the Left have 
brought  their  own  assumptions  to  their  history.  Noreen  Branson,  for  example,  in  her 
chapter on ‘Myths From Right and Left’ in Jim Fyrth’s book, ascribes all lies in and after 
the  1930s  to  the  Conservatives  and  to  Trotsky.  The  Communist  Party,  in  her  opinion, 
made  no  mistakes  whatsoever.24  On  both  sides,  diplomatic  histories  of  the  events 
leading up  to  the Second World War have also  tended  to be preoccupied with  finger‐
pointing.25 This type of history is not interested in explaining, but only in condemning. It 






of  politicians  and diplomats,  intellectuals  and  artists,  but  also  journalists,  activists  and 
the  vocal  public.  By  looking  at  the  publications  of  both  Left  and  Right  and  those  in‐
between,  it  is possible to see more clearly  the  interactions between all  these different 
strands of thought, and how they influenced each other, at the time. Secondly, I hope to 
bring  out  the  interaction  of  pressures  on  individual  or  group  responses  to  events. 
Instead of looking at one event in isolation, I will show how parallel events restricted an 
objective  stance on  that  single event. An  individual’s  reaction  to  the USSR was almost 
always modified by the pressure of opposition, or the pressure of other events. 
 
Finally,  I  hope  to  consider  the  coping  mechanisms  that  enabled  individuals  from  all 
different  groups  to  sustain  their  own  positions.  Everyone  who  took  a  stance  on  the 
Soviet  Union  in  this  period  was  forced  to  account  for  developments  that  seemed  to 
contradict their most basic assumptions about the USSR. I will analyse the ways in which 
individuals  and  groups  coped  with  these  challenges  to  their  intellectual  foundations, 















One  of  the  main  sources  of  information  for  this  dissertation  is  a  selection  of  British 
newspapers and journals. These include some of the major daily newspapers—the Daily 
Mail,  the  Times,  the  Daily  Herald—and  less  well‐read  but  equally  significant  daily 
newspapers  such  as  the Manchester  Guardian  and  the Daily Worker.  On  the  extreme 
Right,  I  have  looked at  the Fascist Quarterly  and  the British Union Quarterly. Both  the 
Daily Mail  and  the Catholic  Times  could also be described as extreme, but extreme  in 
their  staunch conservatism. More moderate  right‐wing publications  include  the Times, 
which  was  the  voice  of  the  Establishment,  with  a  reputation  for  echoing  the 
Conservative  or  National  Governments.26  The  weekly  English  Review  and  National 
Review,  as  well  as  the  monthly  Primrose  League  Gazette,  are  also  placed  on  the 




Soviets.27 The Manchester Guardian, however, was  increasingly  influenced by  left‐wing 
ideas about the Soviet Union. Although it was never so ideologically committed to pro‐
Sovietism as the publications of Labour and the Left, it can be described in this period as 












popular  left‐wing  publication,  with  a  circulation  of more  than  two million.29  The New 
Leader was  the official weekly  voice of  the  Independent  Labour Party, while  the Daily 
Worker represented the Communist Party from 1930.30 Reynolds News, the voice of the 
Co‐operative Movement, was more  independent, however, as was  the  influential New 
Statesman and Nation. Both of  these weekly  journals were committed  to a pro‐Soviet 
point  of  view despite  their  independence  from political  control.31  Left News,  organ  of 
the Left Book Club, was a special case. Technically  independent, but  influenced heavily 
by the Communist Party, it presented one of the more consistently pro‐Soviet points of 
view  outside  the Daily Worker  up  until  the  end  of  1939.32  The  left‐wing  anti‐Stalinist 
publications,  such  as  The Militant, Action, or  Fight,  stood  somewhere  outside  of  this, 




the  1930s  and  early  1940s  about  the  Soviet Union  or  influenced  by  the  Soviet Union. 
These  include  the writings  of  left‐wingers,  dissidents  on  the  Left,  and  right‐wingers  of 
different shades. One movement that does stand out is the Left Book Club, in existence 
from  1936.  The  Club  was  strongly  influenced  by  pro‐Sovietism.  It  published  political 
books every month, as well as  its own journal,  the Left News, with the aim of averting 
war  and  building  a  popular  front  against  fascism.  As  it  captured  the  imaginations  of 
















Otherwise, archival  sources have contributed  in some measure  to  this project. A small 
number  of  documents  from  the  National  Archives  were  useful,  but,  as  I  am 
concentrating  on  public  discourse,  what went  on  behind  the  scenes  has  been  helpful 
only  in  some  instances.  However,  the Mass‐Observation Archive  has  been  particularly 
helpful as a source of  information on public attitudes to the USSR from the  late 1930s 
onwards, and especially  in  the period of  the wartime alliance between Britain and  the 
Soviet Union. Mass‐Observation was a movement beginning in the late 1930s that aimed 
to  observe  and  record  the  events  and  opinions  of  everyday  life.  With  the  help  of 
hundreds  of  ‘observers’,  it  collected  thousands  of  fragments  of  comment  on  many 






will  be weighted  towards  the more easily  accessible  views of  professional writers  and 
public  or  political  figures,  who  are  easiest  to  trace  throughout  the  period.  This  is 
especially the case earlier in the 1930s, when Mass‐Observation was not in existence. In 
any  case  the  evidence  offered  by  Mass‐Observation  is  not  a  definitive  reflection  of 
public discourse en masse but of the opinions of individuals, offered casually. It is limited 
also by the fact that in many cases it is impossible to know basic facts about the people 







It  should  be  remembered,  however,  that,  despite  these  limitations,  newspapers  and 






the  1930s,  it  often  found  itself  forced  to  amend  this,  as  readership  dropped.  Lord 
Rothermere, owner of the Daily Mail, for instance, was forced in 1933 to be slightly less 




More  importantly, however,  sources  that  record public discourse are extremely useful 
for the purposes of this study. They are inherently biased, subjective and selective. They 





USSR  at  the  time,  we  would  have  an  extremely  warped  and  confusing  image  of  the 
Soviet  Union.  And  so  the  distortedness  of  the  picture  formed  by  these  sources  is 
interesting  in  itself.  By  acknowledging  the  difficulty  of  knowing  ‘the  truth’  about  the 
Soviet  Union  at  the  time,  it  becomes  easier  to  understand  how  and  why  individuals 
coped with  challenges,  justifying events  that with hindsight  and more  information are 
unjustifiable.  In  this  sense,  these  people’s  bias  and  lack  of  clarity  is  extremely  useful, 
revealing  the  subjective  responses  of  people  who  did  not  have  all  the  facts. 
Consequently,  this  study  will  not  attempt  to  speak  for  the  internal  thoughts  and 
struggles  of  everybody  in  Britain  from  1929  to  1943.  Instead,  it  considers  what  was 













refer  to  as  ‘anti‐Soviet’  are  those  I  understand  to  be  committed  to  a  worldview  that 
rejected Soviet ideology and practice in general, as it stood in this period. They believed 
that the Soviet Union or its leaders were basically evil. ‘Pro‐Soviets’, on the other hand, 
were  those who were committed  to a worldview which  supported Soviet practice and 
ideology  in  general.  This  worldview was  based  on  a  belief  that  the  Soviet  Union  was 
basically good. Though necessary  to my analysis,  this division  is admittedly a simplistic 
one.  ‘Anti‐Soviet’  will  most  often  be  identified  with  the  Right,  and  ‘pro‐Soviet’  most 
often  with  the  Left,  but  the  members  of  each  camp  were  extremely  diverse,  and  in 
significant cases  these  lines of  Left and Right were blurred. Some  left‐wingers became 
anti‐Soviets  without  becoming  right‐wingers,  and  a  few  right‐wingers  became  pro‐
Soviets without becoming  left‐wingers.  In  the  following section,  I will describe  in more 
detail the subtleties of both categories. 
 
I have placed people whose outlook on  the Soviet Union was very  critical  in  the  ‘anti‐
Soviet’  category.  The  variety  within  this  category  is  very  great.  For  the  most  part,  it 
includes  a  wide  range  of  right‐wing  anti‐Soviets—conservatives  of  all  shades,  and 




the  Soviet  state  as  a  whole  for  its  oppressive,  anti‐democratic  policies.  This  would 
include some  leaders of  the Labour Party or  the  trade unions. For  instance, Sir Walter 
Citrine, the General Secretary of the Trades Union Congress (TUC), believed that Soviet 
industrialisation was a ‘great constructive work’, but that the system had veered closer 










The  majority  of  the  anti‐Soviets  on  whom  this  study  focuses  were  Conservatives,  or 
identified  themselves  with  the  Conservative  Party.  Some  were  Liberals,  but  as  the 
Conservatives became the favourite of those who opposed Labour this party lost power 
and relevance.37 Conservative beliefs centred around the protection of private property 
and  the  defence  of  the  capitalist  status  quo.  Conservatives  also  believed  in  the 
decentralisation of government power as much as possible, although they rejected ideas 
of  completely  unrestricted  economics.38  In  the  1930s,  Conservatives  increasingly 
constructed themselves as an anti‐socialist force. Worried by what they perceived as an 
attack  by  socialists  on  religion,  on  the  family,  and  on  the  economic  system  that  had 
consolidated  their  dominance  in  society,  they  responded  vigorously  but  usually  in 
negative  forms.39  The  Conservative  Party was without  question  the  dominant  party  in 
the  interwar years, drawing  its support  from the upper and middle classes as a whole, 
but sometimes from the working classes too. After the Labour Government collapsed in 
1931,  the Conservatives  controlled  the National Government,  until  the  formation of  a 
genuine coalition government in 1940.40 
 
In  these  years,  people on  the Right were dissatisfied with  the  status quo. Many  right‐
wingers  were  profoundly  uneasy  with  the  direction  British  politics  appeared  to  be 
taking. The legacy of the Great War had been the collapse of empires, revolutions, and 




had  been  able  to  form  minority  governments  in  1923  and  1929.  The  ruling  classes 
worried that the rise of ‘democracy’ in Britain would establish the rule of the unwashed, 
both aesthetically and politically. Conservatives now looked back on the Edwardian era 










‘vigour’.  It  had  been  an  era  in  which  their  control  had  seemed  unassailable.  Now, 
despite  their  continuing  political  dominance,  Conservatism  seemed  increasingly  under 
siege from sinister forces, internally and externally.42 The Soviet attempt to build a solid 
industrial  base  through  socialist  methods,  while  Britain  was  going  through  one  of  its 
worst economic crises, was a challenge that only intensified this pressure. 
 
Some  of  those  who  were  disappointed  with  the  Conservative  Party’s  inability  to 
construct an identity as a positive, vigorous force found themselves attracted to fascism 
in  these  years.  Fascism  was  an  alternative  that  seemed  to  promise  a  more  rigorous 
rejection of socialism, at a  time when the paranoia engineered on the Right about the 
advances  of  socialism  could  be  intense.  So  the  British  Union  of  Fascists  (BUF),  led  by 
Oswald Mosley, gained admirers  from a wide  range of political backgrounds,  including 
Lord  Rothermere,  who  would  normally  have  supported  the  Conservatives.  Mosley 
himself  had  been  on  the  left  of  the  Labour  Party.43  However,  the  BUF  also  attracted 
right‐wingers  of  an  even  more  extreme  kind  than  Rothermere,  ‘revolutionary 
nationalists’  whose  political  beliefs  revolved  around  their  extreme  anti‐Semitism  and 
anti‐Communism.44  It  had  some  success  in  the early  1930s,  reaching  a peak of  40,000 
members  in  1934,  according  to  some  sources.  However,  this  blend  of  right‐wing 
Conservatives  and  genuine  fascists  was  not  a  workable  arrangement.  The  increasing 
violence associated with the movement from 1934 also drove away large numbers. The 




have  been  uncomfortable with  this  description,  and  so we must  recognise  that  these 
left‐wing  dissidents  were  not  necessarily  opposed  to  the  Soviet  Union  itself,  or  to  its 
people and its socialism. In fact, in many cases the publications of the anti‐Stalinist Left 









Right.46  However,  they  were  fundamentally  opposed  to  the  Soviet  leadership  which, 
they  believed,  had  corrupted  socialism,  Marxism  or  Leninism.  This  anti‐Stalinism 
affected their response to the Soviet Union in general. The organised anti‐Stalinist Left, 
in  its  more  revolutionary  groups  such  as  the  Trotskyists,  was  thinly  represented  in 
Britain,  and  was  not  particularly  visible  in  the  public  discourse.  Some  individuals 
managed  to  be  heard  on  the  Left.  George  Orwell  would  spring  to  most  minds,  for 
example, but he did not perfectly fit into any one group of dissidents. The same can be 
said for other prominent radical dissidents such as Lancelot Hogben. Most of these anti‐




anti‐Soviets.  Most  pro‐Soviets  were  on  the  political  Left,  although  some  people  of  a 
Liberal background, as featured in the Manchester Guardian, for instance, were of a pro‐
Soviet  inclination.  Communists made  up  one  of  the most  significant minorities  in  this 
category,  with  their  special  relationship  to  the  Soviet  leadership  and  the  Communist 
Party of the Soviet Union. They believed the Soviet model in its entirety was applicable 
to  Britain.  They  were  joined  by  a  few  individuals,  such  as  John  Strachey  or  J.  B.  S. 
Haldane, who were not Party members, for various reasons, but who were nevertheless 
devoted  adherents  of  the  Communist  cause.  Secondly,  the  pro‐Soviet  category  held 
many  people  who  were  Soviet  sympathisers  or  fellow  travellers.  This  was  a  diverse 
grouping.  It  included  the  more  extreme  left‐wing  supporters  of  Labour  or  the 
Independent  Labour  Party  (ILP),  but  also  included  moderates  on  the  Left.  Moderate 
supporters  of  Labour,  or  Liberals,  did  not  like  every  feature  of  Soviet  socialism,  but 
believed  that  the  Soviet  Union  was  fundamentally  a  progressive,  socialist  state  and 
therefore  it  deserved  support.  Thirdly,  the  pro‐Soviet  category  included  a  number  of 







In  this  period,  the  generally  pro‐Soviet  Left  was  dissatisfied,  like  the  Right,  but  in 





was  the  economic  slump  that  hit  the  capitalist  world  in  1929.  This  was  a  deeply 
embittering experience, as millions became unemployed in Britain and across the world, 
and  the  capitalist  leaders  seemed  unable  to  do  a  single  thing  about  it.  In  this 
atmosphere,  the  efforts  of  the  Soviet Union  to  industrialise  through  socialist  planning 






party  of  government  from  1929  to  1931.  For  the  most  part,  its  policies  supported 
socialism by gradual and careful degrees, working within the capitalist framework. It was 
thoroughly  opposed  to  revolution  and  to  Communism,  although  it  recognised  the 
socialist base of  the Soviet Union. However, other groups abounded. The  Independent 
Labour  Party  (ILP),  for  example, was  associated with  the  Labour  Party  until  1932,  and 
then  split  from  it  because  it  believed  the  leaders  of  the  Labour  Party  were  too 
moderate.50  Likewise,  there  were  always  tensions  between  the  restraint  of  Labour’s 
leaders,  and  the  enthusiasms  of  the  rank  and  file,  who  often  demanded  a  more 
uncompromising stand on the Soviet Union than the leaders of the party and the trade 
unions were willing to offer.51 The collapse of the Labour Government in 1931, and the 
movement  of  some  Labourites  into  the  National  Government,  complicated  matters 



















years of  the 1930s  it was hamstrung by  the  ‘Social  Fascist’  line, which alienated other 
elements of  the  Left  and  kept  its membership  low. With  the adoption of  the  ‘popular 
front’  line  in 1935, however,  the CPGB was  in a better position  to  influence  the wider 
Left,  as  it  sought  links  with  other  socialists  and  promoted  active  anti‐fascism.  In  this 
period it doubled its membership. Later, during the wartime alliance between the Soviet 
Union and Britain, its growth was even more spectacular.54 In the 1930s, the CPGB was 
bound  increasingly  to  Moscow,  and  to  Stalinist  orthodoxy,  and  it  took  on  a  role  as 








anti‐Communism,  however, was  almost  always  differentiated  from  its  support  for  the 
only  socialist  state  in  the world.56  From  the  earliest  time  of  Allied  intervention  in  the 
















false.58  In  most  adherents  of  the  Left  there  grew  a  strong  compulsion  to  defend  the 
Soviet Union from reactionary right‐wingers. Socialism was, increasingly, their only hope 
for the world; therefore, the only socialist state must be defended. Sometimes,  its sins 
might  be  glossed  over  as  irrelevant  when  so much was  at  stake.59  And  so  the  Soviet 
Union became one of  the only  things which united  the  Left,  in  the 1920s,  as  it  pulled 
together against right‐wing attack. 
 
The  Soviet  Union  fitted  just  as  perfectly  into  the  insecurities  and  fears  of  the  British 
Right.  For  Conservatives  and  the  Right,  the  birth  of  the  Soviet  Union  provided,  in  a 
sense, a useful enemy, useful in the sense that it could be used to explain the growth of 
working  class  unrest  and  the  increasing  power  of  the  Labour  Party.60  There  was  a 
genuine  fear  of  Bolshevik  expansionism,  which  was  seen  as  one  of  the  most 
fundamental doctrines of Communism. Many believed in sinister forces working behind 
the scenes to subvert the ‘British way of life’ and destroy Western civilisation.61 This fear 
of  alien  involvement  was  compounded  by  events  like  the  forged  ‘Zinoviev  letter’  of 
1924, the General Strike in 1926 and the Arcos raid of 1927, all of which seemed to point 
to  Soviet  interference  in  Britain.  These  events  bred  a  strong  distrust  of  even  the 





















the  events  themselves.  In  1940,  Malcolm  Muggeridge  described  the  situation  this 
produced: 
 
[The  conflict]  expresses  a  deep  cleavage  of  opinion,  a  deep  discord  between  two 
expressions of the same spirit of romantic materialism—a Brave New World and a 
Brave Old World facing one another and menacingly flourishing the same weapons. 
More  and more  this  conflict  came  to  provide  the  underlying  pattern  of  thought, 
whether in politics, literature or religion. 
 
It  became  an  obsession  from which  no  one was wholly  immune,  creeping 
into novels, plays, poems,  literary criticism, sermons,  lectures, conversation,  films, 




Much of  this  conflict hinged on views of  the Soviet Union.  Left‐wing paradigms of  the 
world  had  a  positive  view  of  the  Soviet  Union  at  the  centre;  for  the  right‐wing 
paradigms, the position of the Soviet Union was also central, but negative. 
 
In  many  people,  as  a  result,  there  grew  a  strong  emotional  commitment  to  one 
paradigm or the other, and the different camps maintained a large personal investment 
in  their  paradigm of  choice.  For  people  on  the  Right,  anti‐Sovietism was  a  defence  of 
their most  cherished values against  the onslaught of  the worst  features of modernity. 
For those on the Left, the Soviet Union became a kind of substitute homeland, a vessel 
for all the hopes their own country could not fulfil. It was tempting to avoid questioning 












The years between 1929 and 1943 would  stretch and challenge  these attitudes  to  the 
Soviet  Union.  Both  Left  and  Right,  anti‐Soviets  and  pro‐Soviets,  had  to  employ  and 
































many  developments  that  appeared  to  contradict  their  fundamental  beliefs  about  the 
Soviet Union. Whenever the Soviet economy appeared to be flourishing, or the leaders 
of  the  USSR  seemed  to  suggest  sensible  policies,  or  the  Soviet  people  fought  with 





the  USSR  throughout  this  period.  The  left‐wing  anti‐Soviets  will  follow,  with  a  brief 
overview of their reactions to Soviet ideas and practices. Finally, I will analyse the coping 






Right‐wing  critics  of  the  Soviet  Union  found  themselves  on  the  defensive  after  1929, 
when  the  great  capitalist  economies  of  the  world  plunged  into  crisis.  In  Britain, 
unemployment  rose  to  the heights of  three million by 1933. Poverty and misery were 
clearly  visible  all  over  the  country,  and  capitalism,  it  seemed,  was  faltering.  As 
champions  of  capitalism,  these  anti‐Soviets  were  confronted  now  with  its  apparent 
failures  at  precisely  the  same  time  as  the  Soviet  economy  was  expanding  at  a 
remarkable speed. The Soviet leaders had centralised the economy and instituted a five 
year plan for large‐scale industrialisation. Such measures were anathema to supporters 
of  right‐wing  economics.  However,  this  effort  was  paying  off,  according  to  left‐wing 
supporters  of  the USSR, who  quoted  statistics  throughout  this  period  that  placed  the 
  35 
Soviet Union  among  the world’s  biggest  producers.66 While  stagnation  dominated  the 
British economy, those who had previously rejected a socialist economy suddenly had to 




of  trial,  but at  first  they  insisted  that planning did not offer  a  genuine alternative.  For 
these  people,  the  first  Five  Year  Plan  was  simply  a  bad  idea,  based  on  unsound 




were  immediately  interpreted  by  anti‐Soviets  as  failures  overall.  Delays  or  mistakes 




It  became  increasingly  difficult,  however,  to  ignore  the  progress  of  industrialisation  in 
the  Soviet  Union,  especially  as  unemployment  rose  in  Britain.  When  right‐wingers 
criticised  individual  failings  of  the  Plan,  it  seemed  like  nitpicking.  The  Economist 
recognised this hypocrisy, pointing out: 
 
The  Plan was  conceived  on  heroically  optimistic  lines,  and must  be  judged  by  its 





















successes.  Instead,  most  preferred  to  give  sinister  or  tragic  overtones  to  Soviet 
productive  capability.  This  can  be  seen  in  the  campaign  against  ‘dumping’  that 
dominated  the British  right‐wing media’s  coverage of Soviet  industrialisation  from  late 
1930  into 1931.  It had been obvious  for a  long time that  the Soviet  leaders wanted to 
disrupt Western nations  in any possible way, claimed the Times. Now they were doing 
this  by  ‘dumping’  cheap  goods  on  European  markets,  just  as  capitalist  businesses 
struggled  to  recover  during  the  Depression.72  According  to  Stanley  Baldwin,  this  was 























Year  Plan,  as  the  Right  pursued  each  issue  furiously  until  it  wore  thin,  at  that  point 
picking up another one. The first major distraction of this sort engineered by the British 
Right was  the question of  religious  freedom  in  the USSR. A  campaign against  religious 
persecution  in  the Soviet Union began  in 1929 as a Conservative attack on  the Labour 
Government’s decision to restore diplomatic and trade relations with the Soviet Union. 
Soon,  however,  it  developed  into  a  large  movement,  passionately  and  sometimes 
hysterically  supported by many  right‐wing papers and  journals,  as well  as by  churches 
and individuals.  It caused a crisis  in church‐state relations  in the early months of 1930, 
when  the  Archbishop  of  Canterbury  called  for  a  national  day  of  prayer  for  Soviet 
Christians.  Due  to  Britain’s  diplomatic  obligations  to  the  Soviet  Union,  Ramsay 
MacDonald,  the  Labour  Prime Minister,  banned  these  prayers  from  military  services. 





the  most  brutal  persecution  imaginable.  While  papers  like  the  Times  confined 




broken.’78  Naturally,  Christians  were  horrified  by  these  stories,  which  ballooned  into 
even  more  dramatic  rumours.  In  Manchester,  at  a  public  meeting  held  as  a  protest 














followed. The diversionary topic of choice during 1931 was  forced  labour  in  the Soviet 
Union. It was reported that the Plan relied on prisoners, dissidents and kulaks (the richer 
peasants) to sustain its industries, especially the northern timber trade.81 By focusing on 
this,  the  Right  encouraged moral  indignation  at  the  use  of  slavery,  and  it  could  raise 
questions,  again,  about  the  Labour  Government’s  decision  to  trade  with  the  Soviet 
Union.  It was a Conservative MP, the Duchess of Atholl, who wrote an important book 
on  forced  labour  in  the USSR  in  1931,  under  the  title The  Conscription  of  a  People.  It 
reported: 
 
The  Plan  has  been  increasingly  based  on  the  use  of  forced  labour.  …  [There  is] 




This  attack on domestic  policies  of  the  Soviet Union was  also  an  attack on  the  Left  in 





British  engineers  working  for  the  Metropolitan‐Vickers  company  in  the  Soviet  Union 
were arrested  for  sabotage. The engineers were held  in custody,  then  tried publicly  in 
Moscow, where two made astonishing confessions of  their crimes. Four were expelled 
from the country, and two imprisoned briefly. Right‐wing reaction was swift and violent, 










the  Communist  leaders  had  committed  all  kinds  of  transgressions.  A  number  of  high‐
profile  commentators  were  convinced  that  the  only  reason  the  defendants  had 
confessed  was  that  they  had  been  tortured.83  Critics  such  as  Winston  Churchill 
demanded an  immediate end  to  trade with  the USSR:  ‘We have  traded with cannibals 
under  proper  precautions,  but  that  we  should  give  credit  and  facilities  to  this  foul 
reptilian  regime…  surely  that  should  stop  here  and  now.’84  Besides  attacking  Britain’s 




this  revealed  the  intense  desire  of  the  Right,  in  all  the  campaigns  against  the  Soviet 
Union, to prove that the Five Year Plan did not work. 
 
Although  the  instigators  of  these  right‐wing  attacks  on  the  Soviet  Union  were 
undoubtedly  sincere,  their  campaigns  were  tuned  to  the  requirements  of  domestic 
rivalries. In particular, Conservatives used each issue to prosecute their case against the 
Labour  Government  and  its  policies,  and  they  were  rewarded  in  1931  when  the 
Government  collapsed.  Labour  Prime  Minister  Ramsay  MacDonald  joined  with  the 
















After 1933,  events  in  Europe added a new dimension  to  the  challenge of  the USSR  to 
anti‐Soviet  beliefs,  complicating  the  British  Right’s  rejection  of  all  links  to  the  Soviet 
Union. Hitler rose to power in Germany, and his initial efforts towards repression within 
the country were, for most people, the cause of horror and anxiety. Of course, a few on 
the  extreme  Right  went  so  far  as  to  applaud  Hitler’s  domestic  policies,  including  his 
resolve to purify Germany of the Jewish influence. Marxism, some claimed, was a direct 
product of Jewish thought; Marxism destroyed Russia; therefore, Hitler’s discrimination 
against  the  Jews  was  perfectly  reasonable.86  This  was  the  message  put  forward  by  a 





However,  the  extremists  were  a  small  minority,  as  most  anti‐Soviets  looked  on  Nazi 
ideology and Nazi practice with great disapproval, even if some conservatives had some 
private sympathy with  the  feelings  that motivated  the new German regime. While  the 
repression of Communists was often glossed over or even justified by anti‐Communists 
in  Britain,  the  Nazi  attack  on  other  groups  in  society,  such  as  the  Jews,  generally 
disgusted  anti‐Soviets  and  pro‐Soviets  alike.  Douglas  Jerrold,  the  editor  of  the 
Conservative  English  Review,  wrote  that  the  persecution  of  the  Jews  had  ‘irreparably 
damaged  the  prestige  of  the  new  regime’,87  while  the  newspapers  that  initially 
celebrated the Nazi takeover, such as the Daily Mail, found themselves losing readers.88 
The advent of the Nazis challenged the anti‐Soviet perception of the Soviet Union as the 
worst  of  the  worst.  Likewise,  as  fascism  became  more  intimidating,  it  became  more 











by  Hitler’s  clear  designs  on  the  East  that  his  foreign  policy  for  Western  Europe 
underwent a dramatic change. Now, the Soviet Union sought out strategic alliances with 
the democratic Western nations.89 Maxim Litvinov was sent to represent the USSR at the 
League of Nations  in 1934.  In Geneva, Litvinov attempted to call  for disarmament, and 
for  increased  co‐operation  between  peaceful  states  against  potential  aggressors.  By 
1935,  he  had  successfully  negotiated  treaties  with  France  and  Czechoslovakia.  The 
demands  of  this  foreign  policy  brought  change  to  the  international  Communist 
movement  too.  Since 1929,  the  revolutionary  ‘Class Against Class’  line had dominated 
Communist  strategy.  Communists  had  labelled other  types of  socialists  ‘social  fascists’ 
for  their  non‐revolutionary  beliefs,  maintaining  at  all  times  a  confrontational  stance. 
However, this was no longer compatible with the demands of Soviet foreign policy, and 
the Comintern’s  line shifted at  its Seventh Congress  in 1935. Communists were now to 




However,  it was  too much  for most anti‐Soviets  to accept  that Stalin had no desire  to 
foment  revolution  wherever  he  could.  It  went  against  everything  they  had  assumed 
about the Soviet Union for over a decade, and they could not believe that Hitler was a 
greater threat than Stalin. So although the majority of anti‐Soviets did not welcome the 
Nazis,  or  attempt  to  justify  Nazi  violence  or  repression,  they  placed Hitler  on  a  scale, 
balancing  him  against  Stalin.  The menace  of  Communism  in  the  East  was  a  constant, 
restraining  influence  on  their  criticism  of  Hitler.  As  Douglas  Jerrold  continued,  with 
Communism  coming  directly  to  his  mind,  ‘the  forcible  overthrow  of  Herr  Hitler’s 
administration  would  be  a  disaster.’92  In  this  way,  right‐wing  tolerance  of  Hitler  was 











As  a  result, most  anti‐Soviets  on  the  Right  rejected  Litvinov’s  diplomacy.  ‘Red  Russia’ 
was still  the greater  threat by  far. Her presence at  the League of Nations was sinister, 
and some suspected that her calls for collective security were attempts to create power 







of  pacifism  that  the  Soviet  authorities  lead  their  dupes  in  foreign  countries  by  the 
nose.’96  For  these  writers,  an  ingrained  suspicion  that  the  Soviet  Union  harboured 
expansionist ambitions was far greater than any suspicion of Hitler. 
 
Most  of  the  Right  also  rejected  the  Soviet  interpretation  of  Hitler,  in  the  beginning. 
Many  believed  that Mein  Kampf  was  not  a  serious  programme,  but  the  product  of 
youthful excess. Many of Hitler’s demands for treaty revision seemed justified. Besides, 
if  Hitler  did  pose  some  danger  to  the  East,  what  concern  was  it  of  Britain’s?  Any 
diplomatic commitments to the Soviet Union would make an amicable relationship with 
the  profoundly  anti‐Soviet  Hitler  even  more  difficult.97  Denying  pro‐Soviet  claims  of 
industrial and military improvement in the USSR, anti‐Soviets insisted that the Plan had 
not  produced  a  country  that  could  withstand  any  military  onslaught  or  contribute 


















a  Conservative,  who  had  seen  some  sense  in  Soviet  diplomacy.  As  anti‐Soviet  as  any 
other Conservative, Vansittart nevertheless began to argue in 1933 that Hitler was a far 
greater danger to Britain’s interests than the Bolsheviks. This did not make him any less 
an  anti‐Soviet,  but  it  placed him  in  a position  that necessitated  some  revision of  anti‐
Soviet  fundamentals,  such  as  the  belief  that  the  Soviet  Union  was  incurably 
expansionist.99 The Vansittarts of Britain were isolated, for the most part, in the first few 









of  Italy  and  Germany.  For  Spanish  civilians,  the  results  of  fascist  intervention  were 
devastating. And  for many people  abroad,  the  civil war wrote  a new urgency  into  the 
story  of  fascism  in  Europe.  The  Spanish  government  attracted  aid  from  the  Soviet 
government, and thousands of volunteers from Britain and around the world converged 
on  Spain  to  fight  for  the  Republicans  in  the  anti‐fascist  cause.101  The  war  was  a  top 













two  sides  painted  pictures  of  events  in  Spain  that were mutually  unrecognisable,  and 
drew  opposite  conclusions  about  their  significance.  Pro‐Soviets  and  their  supporters 




Civil War was a  ghastly example of  the aggression of  fascism outside  its own borders. 
Guernica,  now  famous, was  only  one  example  of  German  and  Italian  brutality.103  The 
Left  attacked  the  British  policy  of  neutrality,  which  in  practice  ensured  that  only  the 
Spanish  Government  was  denied  military  aid.  This  made  a  mockery  of  the  idea  of 
‘neutrality’.104  Many  concluded  that  Britain  needed  to  take  action  against  fascist 
aggression.  Collective  security  arrangements  that  included  the  Soviet  Union  were 
required to halt fascist advances and fascist crimes.105 
 
For  most  members  of  the  Right,  by  contrast,  their  anti‐Sovietism  completely 
overshadowed  fascist  interference  in  Spain.  After  France  agreed  to  the  policy  of 
neutrality, the Soviet Union was the only country besides Mexico that sent supplies and 
military  aid  to  the  socialist  Spanish  Government.  For  anti‐Soviets,  this  tainted  the 
Republican  cause.  The  forces  of  Franco  became  the  forces  of  anti‐Sovietism,  and  the 
ideological  allies  of  anti‐Soviets  in  Britain.  The  USSR  was  not  the  saviour  of  Spain; 
instead,  the  threat  came primarily  from  revolutionary Russia’s  interference  in  another 













aggressor  and  Spanish  fascism  as  victim.  As  Sir  Charles  Petrie  wrote  in  the  English 
Review: 
 






inclinations.107  Other  observers  did  not  go  so  far,  but  believed  all  the  same  that  the 
Soviet Union’s defence of the Government in Spain was a gross interference. The Soviet 
Union  had  joined  the  League  of  Nations  and  therefore made  itself  subject  to  League 
decisions like the policy of neutrality.108 
 
Anti‐Soviets  had  to  admit  that  the  fascists  were  fighting  a  democratically  elected 
government. However,  some  coped with  this  admission  by  denying  that  this  gave  the 
Spanish  Government  legitimacy.  Both  the  editors  of  the  Daily  Mail  and  the  English 
Review  argued  that  the  Spanish  Government  represented  only  a  minority  of  the 







Moscow  wirelessed  for  the  class  war—the  priest‐killing,  the  havoc,  and  the 
slaughter—to begin. … They armed the scum of the cities and the sweepings of the 













twenty‐eight nuns, while shouting the  ‘Marxist’ slogan,  ‘Children.  .  .   No! Husbands.  .  .  
Yes!’111  These  atrocity  stories  inflamed  British  anti‐Soviet  opinion,  pushing  the  more 
extreme elements  closer  to  a pro‐fascist  stand.  The Daily Mail  and  the Catholic Times 




Times  sparked  outrage  from  Hitler  and  the  German  newspapers  in  1937  when  it 
reported  that  the  German  Luftwaffe  was  involved  in  the  bombing  of  Guernica.113 
Admissions  of  German  atrocities were  potentially  dangerous,  as  they  laid  anti‐Soviets 
open to the possible conclusion that  fascism as displayed  in Spain was a  threat.  In  the 
main,  however,  more  moderate  anti‐Soviets  coped  with  these  partial  admissions  by 
continuing to argue that the Soviet Union was just as bad,  if not worse.114 Suspicion of 
Soviet  intentions  in Spain  ran high, and overwhelmed any  inclination  to work with  the 
Soviet Union against German and Italian fascism. ‘If Conservatism in Great Britain allows 
itself to become entangled with the Soviets in an anti‐German front in a quarrel which is 
none  of  England’s,  then  it  will  have  signed  its  own  death‐warrant,’  wrote  Sir  Charles 



















1937,  Hitler  had  denied  any  intention  of  making  any  more  territorial  demands  in 

































Peace and  Friendship with  the USSR.  They  argued  that war would  come even  if Hitler 
were allowed to take what he wanted from Europe. Instead, the British should combine 
with  France,  the  Soviet Union,  and with  other  European  states  to  take  a  stand. Hitler 
could not  continue  to expand  the Reich unchecked  if  such a  combination  stood  firmly 
against his aggression. This involved risks, but if Hitler were allowed to take over most of 
the European continent without a struggle the risk to Britain and her ally France would 
be unparalleled.121  The Munich Agreement negotiated by Chamberlain  in 1938 and  its 
capitulation to Hitler’s demand for the Sudetenland was a point of real disgust and even 
despair for many of these voices. They were also concerned at the determined exclusion 








Geoffrey Mander  all  emphasised  this.  For  the  sake  of  peace  they  were  putting  ‘their 
feelings  in  their  pockets’,  as  the  Duchess  expressed  it,  but  the  strength  of  their 
opposition  to  Communism  remained.123  At  the  same  time,  some  aspects  of  their 
worldviews had undergone revision. In the past, for instance, the Duchess of Atholl had 
believed that the Soviet Union was ‘the greatest menace to trade’ in the history of the 









they  were  convinced  that  he  only  wanted  peace.125  ‘The  alleged  Communist  plot  [to 
control  Spain]  appears  to have existed only  in  the brains of  propagandists,’ wrote  the 
Duchess  of  Atholl.  In  her  opinion,  Soviet  foreign  policy  was  not  driven  by  a  sinister 
agenda, but was clear‐sighted and sensible.126 
 
For  the  most  part,  these  anti‐Soviets  were  making  a  pragmatic,  strategic  decision  to 
work  with  the  Soviet  Union.  Stalin’s  foreign  policy  suited  them;  Soviet  interests  had 
aligned with British imperial interests, at least in the short term. However, after coming 
to this conclusion, these individuals were forced to make some admissions about other 







people, even  if  it was  far  from perfect.  The Duchess agreed.128 Geoffrey Mander even 
described  himself  as  ‘greatly  impressed’  by  the  ‘truly  wonderful  experiment  and 




the Right  continued  to  reject  the  call  for  collective  security,  preferring  Prime Minister 
Neville  Chamberlain’s  policy  of  appeasement.  This  scheme  treated  Hitler’s  territorial 











immediate  advantage.130  For  this  reason,  most  of  the  public  and  the  majority  of 
Conservatives  greeted  Chamberlain’s  ‘success’  at  Munich  in  1938  with  relief,  even  if 
many were slightly disturbed by what seemed like a capitulation.131 
 
It  was  not  only  these  tendencies  that  worked  against  collective  security.  The  Soviet 
Union’s  essential  part  in  an  alliance  against  aggression  continued  to  be  one  of  the 
largest  stumbling  blocks  in  the  path  of  right‐wing  resistance  to Hitler.  Friendship with 
the Soviet Union, even strategic friendship, was simply too horrible to contemplate for 
some,  and  they  fervently  denied  that  it  would  ever  become  a  reality.  ‘In  no 
circumstances will Great Britain join in any conflict in which Moscow is an ally,’ insisted 
Lord Rothermere. ‘This is a fact which is crystal clear and should never for a moment be 
forgotten  by  our  statesmen.’  Rothermere  continued  through  1938, with  other  editors 
and  newspaper  owners,  to  call  for  British  statesmen  to  work  for  friendship  with 




he  calculated,  had  killed  at  least  30  million  people  since  the  revolution.133  For  these 
writers, the Soviet Union’s place as the greatest enemy of civilisation was entrenched. It 
would  take extreme villainy on Hitler’s part  to change this. For now,  they rejected the 
claims of the supporters of collective security. 
 
Although  the  anti‐Soviet  newspapers  believed  that  the  Treaty  of  Versailles  should  be 
revised,  they did not usually approve of Nazi methods. Eventually, as events escalated 
and the grim realities of Nazi invasions became clearer, this dislike grew and grew. Anti‐










Austria’.135 And while  J.  L. Garvin of  the extremely Conservative Observer  insisted  into 
1938 that Britain must not fight its friend Germany in a war that would be on behalf of 
the  Soviet Union,  his  feelings  underwent  a  dramatic  change  during  the  Czech  crisis  in 
September  1938.  Hitler’s  criminal methods  and  insatiable  lust  for  power  had  become 
clear; as he wrote, ‘the Nazi power [has thrown] off the mask.’136 The Soviet Union was 








been made  only  hours  before  the  invasion.  The  invasion  of  Czechoslovakia marked  a 
turning point for the anti‐Soviet Right, and it was clear now to the British Press that the 
period of appeasement had reached its close. As the editor of the Daily Telegraph put it, 




wrote  now  that  ‘Germany’s  own  policy,  and,  above  all,  her  methods,  are  making 
encirclement a natural and even an inevitable process.’138 Though this change had to be 
made, it was not clear what these arrangements would entail. Would Britain rely on its 
traditional  allies,  conscription  and  increased  rearmament,  or  would  the  Government 
overcome its aversion to traditional enemies such as the Soviet Union? 
 
The  challenge  to  anti‐Soviet  paradigms  during  this  time  was  intense.  By  now,  many 
voices  were  calling  for  a  strong,  united  front  of  peace‐loving  states  against  Nazi 
aggression.  Such  an  alliance would make  it  clear  to  Hitler  that  any  further  aggression 







Union must be  involved. The Soviet Union’s armies were  strong, her  resources almost 
boundless,  and  she  could not be  ignored.139 While  this  case had been made  for  some 
time  by most  of  the  Left  and  by  influential  individuals  on  the  Right  such  as Winston 
Churchill,  support  for  an  alliance  with  the  Soviet  Union  increased  across  the  political 
spectrum.  The  call  was  given  further  substance  by  the  proposal  of  the  Soviet 
Government, after the invasion of Prague, for an immediate conference of ‘peace‐loving 
Powers’,  and  subsequent  proposals  for  a  three‐power  Pact  between  the USSR,  Britain 
and  France.140  From  this  point  the  National  Government  faced  great  pressure  within 
Parliament and throughout the country to come to terms with the Soviet Union.141  
 
The  Left  vigorously  attacked  right‐wing  leaders  who  had  failed  to  stand  up  to  Hitler. 
Fallen  Bastions,  an  extremely  influential  book  by  the  journalist  G.  E.  R.  Gedye,  was 
published soon after the  invasion of Prague.  It described the fall of Austria, the events 
surrounding  the Munich  agreement,  and  the  effects  of  this  on  Czechoslovakia.  Gedye 
was particularly vicious in his denunciation of ‘Gauleiter Chamberlain’, claiming that the 
British  Prime  Minister,  with  Daladier  and  Mussolini,  was  directly  responsible  for  the 
success of Hitler’s aggression so far.142 Such leaders had lost all credibility in the eyes of 
the  Left.  Furthermore,  the  Left  and  its  anti‐fascist  allies  on  the  Right  did  not  believe 
Chamberlain’s  statement  that  ideological distaste was not  the  reason  for his  failure  to 
form an alliance with the Soviet Union.143 The ‘snail’s pace’ of negotiations was intensely 
frustrating  to  them.144  The  appeasers,  it  seemed  clear,  were  reluctant  to  take 
appropriate steps to enlist the aid of the Soviet Union.145 The Labour Party newspaper, 
the Daily Herald, speculated that the Government had not yet given up on the wish of 
















Some  extremists  still  refused  to  admit  that  the  Soviet  Union  could  be  at  all  useful  to 
Britain.  Germany,  they  argued,  did  not  have  to  be  the  enemy.  Hitler’s  expansion was 
directed eastwards, against Bolshevik Russia, which could only affect Britain positively, 
said writers like A. P. Laurie.148 For these voices, usually the most extreme anti‐Soviets, 
nothing  could  diminish  the  disgust  they  had  built  up  over  the  years  for  the  Soviet 
regime. Francis Yeats‐Brown admitted that appeasement had, ‘for the moment, failed’. 
But a settlement of affairs with Germany was still possible and, indeed, preferable to the 
other  option—collective  security  with  the  Soviet  Union.  According  to  Yeats‐Brown, 
Stalin’s desire at heart, still, was to ‘induce the nations of Europe to fight’, in order that 
‘Communism may  have  a  chance  to  live  amongst  the  ruins  of  our  civilization’.149  The 




However,  by  this  point,  the  danger  posed  by  Hitler  was  clear  to  most  British 
commentators. Many on the anti‐Soviet Right were forced now to accept the need for 
talks  with  the  Soviet  Union,  with  a  view  to  some  kind  of  arrangement  for  collective 
security. Only a  few days after German  troops marched  into Prague,  the editor of  the 
Times, condemning National Socialism’s aggression, wrote that Germany’s actions made 
‘natural  allies’  of  all  those  threatened by  them. The  invasion of Czechoslovakia was  ‘a 
crime against progress and civilization, and accordingly  this country,  together with  the 























appeasement had been  the wrong policy  from  the  start,  even  if  it was now no  longer 
feasible.155 Likewise, when left‐wingers such as G. E. R. Gedye tried to get away with too 
much,  the  Right  immediately  reacted.  After  publishing  his  extreme  criticisms  of 
Chamberlain,  Gedye  lost  his  job  as  correspondent  for  the  Conservative  Daily 
Telegraph.156 Anti‐Soviets also limited their praise of the Soviet Union as an ally. She was 
only  acceptable because of her  size, while her  armed  forces,  they believed, were of  a 
very low standard.157 Those who supported the negotiations for an alliance made it clear 
that  they  did  so  only  for  reasons  of  expediency,  and  not  because  they  trusted  the 




Nevertheless,  anti‐Soviets  began  to  revise  some  traditional  anti‐Soviet  assumptions, 
especially as the year went on. While in the past the majority of anti‐Soviets had denied 
Soviet achievements or tried to divert attention from them, the beginnings of a partial 
acknowledgement  became  evident.  Anti‐Soviets  gave  praise  grudgingly,  where  it 










is  standing  between Western  Europe  and  Bolshevism’,  a  point  of  view  that  had  been 
accepted  by  their  predecessors  at  the  English  Review.159  The  same  writers,  in  April, 
admitted  some  respect  for  Stalin’s  leadership,  comparing  him  favourably  to  Hitler. 
‘There is no ranting, no roaring, when Stalin talks. There are no gestures.’ Stalin was in 
touch with  reality,  and  instead  of making  ugly  threats,  his warnings were  calm, made 
from a position of strength. Not all totalitarians were the same, then.160 One of the more 
startling  changes,  however,  was  the  Daily  Mail’s  perspective.  Where  previously  the 
















the  Daily  Telegraph,  developed  a  distinctly  critical  tone.163  The  National  Review  also 
grew  steadily more  disenchanted.  It  was  ‘sickening’,  one  columnist  wrote,  to  see  the 


















Some  historians,  looking  at  the  reaction  of  the  newspapers  or  public  figures,  have 
argued  that  there  was  no  solid  consensus  in  Britain  for  an  alliance  with  the  USSR  in 
1939.  Richard Cockett,  for  example,  suggests  that  the  right‐wing media  only  began  to 
consider an alliance as late as June or July 1939, an assertion which does not tally with 
the comments of these newspapers in March or April, immediately after the invasion of 










While  it  is  true  that  the  shift  was  painful,  this  argument  treats  Conservatives  and 


















It  also  seems  that,  in  general,  public  opinion  supported  the  principle  of  a  peace  front 
against  aggression  including  the  USSR.  The  Left,  in  its  numerous  organs,  and  other 
supporters  insisted that Chamberlain had been forced to negotiate with the Soviets by 
the united will of  the nation against him.170 Although the Times disagreed—there was, 













News  spoke  of  combatting  ‘apathy’  among  the  public,  which  could  have  been 
widespread.172  Some  clues,  however,  can  be  found  in  the Mass Observation Archive’s 
directives,  one  of  which  questioned  a  large  number  of  people,  in  June  1939,  on  the 
‘races’ with which  they would  prefer  to  collaborate,  and  the world  leaders  they most 
admired.  The  average  response  was  to  place  ‘Russia’  and  ‘Stalin’  between  third  and 
fourth  out  of  ten  options,173  and  those  who  responded  with  extra  comments  shed 
further  light.  Some were  not  particularly  interested,  and  a  few were  opposed  to  any 
collaboration with the Soviet Union whatsoever. However,  the majority of people who 
commented made  it clear  that, although they were not usually drawn to collaboration 








content  of  the  letters  to  the  editor  and  the  editorial  comments.  The  Daily  Mail,  for 
example,  repeated  through  April, May  and  June  this  assertion:  ‘Anglo‐Russian  Pact  in 
Sight’,  ‘Full Agreement with Russia Soon’,  ‘Russia will  come  in’. The  relief expressed  in 















the east on 18 September,  and  the  subsequent partition of  the  country between Nazi 





was  impossible, and speculated  that, even  if  it were  true,  the Soviet  leaders were  still 
committed  to  an  Anglo‐Soviet  friendship.177  Even  the Daily Mail  initially  thought  that 
there was  ‘nothing  in  all  this  that  need  cause  alarm’,  reminding  readers  of  the  Soviet 
Union’s hatred for fascism.178 
 






disbelieve  in  the  treachery  of  Hitler,  it  is more  than  balanced  by  your  own  complete 
failure to anticipate the treachery of Stalin.’180 Meanwhile, those who had been brought 
to  support  an  Anglo‐Soviet  alliance  were  angry  at  having  allowed  themselves  to  be 



















the  Right.  ‘Finland,  like  Austria,  Czecho‐Slovakia,  and  Poland,  is  the  victim  of  a 
murderous  assault,’  wrote  Lord  Rothermere  in  the  Daily  Mail.  ‘Soviet  Russia,  who 
stabbed Poland  in  the back, adds  to her criminal  record.’183  Influential voices began to 
call  for  the  expansion  or  redirection  of  the  war,  if  Finland’s  struggle  lasted.  The 
Conservative  MP  Cyril  Culverwell,  for  example,  suggested  publicly  that  Hitler  was  no 
longer  the  greatest  threat.184    As  the  Soviet  war  with  Finland  ended  and  events 
progressed into 1940, however, the focus was drawn inevitably to developments closer 
to home. The fall of most of Northwest Europe, including France, followed closely by the 







and  air.  The  change  in  Soviet‐British  relations  was  sudden  and  spectacular.  Winston 
















rounds,  for  instance, was  that  Lord Davidson,  the manager  of  the  Conservative  Party, 
had replaced the pink rose he normally wore in his buttonhole with a red one.187  
 
There were  limitations  to  this  early  support  for  the USSR’s war  effort. Although many 
conservative  anti‐Soviets  recognised  that  Hitler  was  the  greater  threat,  they  made  it 
clear  that  they had not  forgotten  the past.  ‘Nemesis  is  threatened  for  the wily  Stalin,’ 
said  the  editor  of  the Daily Mail.  ‘He  is  paying  the  penalty  now  for  a  policy  of  brutal 
cynicism and a series of shattering political blunders.’188 While most people did not want 








However,  despite  these  feelings,  most  people  heeded  Churchill’s  warnings  against 
recriminations.191 These would only play into the hands of Hitler, and Britain would not 
be manipulated,  insisted most  anti‐Soviets.  After  listing  Stalin’s  crimes,  the Daily Mail 
editorial went  on:  ‘With Mr  Churchill,  the  British  Empire … will  now  say:  “The  past  is 
past.”  The  one  thing  that matters  to‐day  is  that we  face  a  common  enemy.’192  Those 
who reminded the public of Soviet crimes were censured. Letter‐writers recommended 
















All  the  same,  the  Right  became  increasingly  challenged  in  its  anti‐Sovietism,  as  the 
Soviet war  effort  became ever more heroic.  The public’s  sympathy  for  the USSR  grew 
and  grew,  and  prominent  anti‐Soviets  made  increasingly  clear  admissions  of  the 
achievements of the Soviet Union. This is evident in the publications of both the Left and 
the  Right,  and  in  the  records  of  Mass‐Observation.  Because  of  the  diversion  of  Nazi 
resources into the USSR, Britain was experiencing a respite from the Luftwaffe’s bombs, 
whereas  in  the  Soviet  Union  the  people’s  struggle  against  the  Nazi  invasion  involved 
huge losses and intense hardship. Their war effort was undeniably total. Sympathy with 






The  Red  Army  became  progressively  more  successful  at  holding  back  the  German 
armies.  Their  great  victories  on  the  Eastern  Front  at  key  points  like  Stalingrad  drew 
passionate  admiration  and  gratitude  from  the  British  public.196  The  Red  Army’s 
‘dauntless spirit’, ‘prodigious valour’, ‘stubborn fortitude’ and ‘physical endurance’ were 
praised  by  a  wide  range  of  people  and  in  many  different  forums.  Its  twenty‐fifth 
anniversary was  celebrated  throughout  the  country.197  As  Stalin was  a marshal  of  the 
Red Army, his profile rose, and he became very much more popular in Britain both as a 















This  gratitude  permeated  British  feelings  towards  the  Soviet  Union,  revealing  itself  in 





























At  the height of pro‐Soviet  fervour  in Britain, Conservatives and other  traditional anti‐
Soviets made entirely new kinds of admissions about the Soviet Union. It was very rare 
now  to  come  across  a  right‐wing  newspaper,  journal  or  individual who  did  not  admit 
that  the  Soviet  Union’s  determined  struggle  against  Hitler  posed  a  challenge  to  anti‐
Sovietism in Britain. It seemed this could not be denied. Instead, the Right, especially in 
Conservative publications  such as  the Times  or  the National Review, made admissions 
about  the  Soviet  system  that  were  difficult  to  reconcile  with  its  underlying  political 
views. 
 
Many  on  the  traditionally  anti‐Soviet  Right  could  not  help  but  be  impressed  by  the 
leadership  that made  the  Soviet  Union’s  total war  effort  possible.  It  seemed  that  the 
leadership of Stalin and his generals was much more efficient than the Tsarist leadership 





offices.  British  commentators  were  impressed  by  the  Soviet  people’s  trust  in  their 
leaders. ‘The Russian soldier will not be sold from behind, as he was in the last war. He 
knows  that,’  said  Negley  Farson  in  the Daily  Mail.208  The  Soviet  leaders  demanded  a 
‘superlative’ effort from the people. This was because they were truly ‘resolute’ in their 
determination  to  rid  the  world  of  the  Nazi  scourge—an  attitude  that  commanded 
respect.209 Although many anti‐Soviets diverted attention  from the Communism of  the 
Soviet Union by focusing on ‘the great Russian people’ or  ‘Russian patriotism’,210 other 






to  right‐wing  observers  that  the  system  was  becoming  more  liberal,  as  the  leaders 
listened  carefully  to  their  people,  granting  them  more  freedoms.  It  appeared  that 
tolerance was blossoming during the war in areas such as religion, while suspicion of the 
outside world was dying down.212 This seemed to be a sign, commentators on the Right 
admitted,  that  the  Soviet  leaders  were  behaving  increasingly  wisely,  despite  their 




street.  Another  continued with  the  opinion  that  the  ‘bias’  entrenched  in  the National 
Government against the USSR had been ‘a great pity’, and if Britain had come to terms 
with  her  earlier,  the  war  would  probably  not  have  been  necessary.213  The  right‐wing 














Individual  areas  of  Soviet  life  were  revisited.  The  Five  Year  Plans,  for  example,  were 
found to have been much more successful than the Right had previously admitted, and 
the motivation driving them was ‘the most spiritual thing that has happened in Europe 
for  over  a  century’,  according  to  a  Catholic  writer  in  the  National  Review.  Even  the 
Catholic Times admitted that the Communists had been right to criticise certain forms of 
capitalism.215  The  purges  had  disposed  of  those  elements  with  a  tendency  towards 





ago  abandoned  their  aim  of  world  revolution—an  opinion  consolidated  when  the 
Comintern  was  dissolved  in  May  1943,  to  the  satisfaction  of  many.218  These  people 
hoped  that  the  suspicion  held  against  the  Soviet  Union  had  not  caused  permanent 
damage. As the Times put it: 
 
In  view  of  the  coolness  with  which  she  was  once  viewed  it  would  not  be 















been  dangerous,  making  the  Soviet  leaders  believe  Britain  could  not  be  trusted,  and 
affecting Europe’s long‐term security.219 
 
Many  right‐wingers  were  now  convinced  that  Britain  needed  the  help  of  the  Soviet 
Union, both  in  the present and the  future. Hopes were high  that  the mutual suspicion 
that had marked the past would not resurface when the war was over. The Archbishop 
of  Canterbury  and  Anthony  Eden  both  agreed  publicly  that  it  was  important  that  the 
current sense of friendship marking Anglo‐Soviet relations should continue for as long as 
possible.220  It  was  clear  that  strong  relations  were  vital  now,  in  the  fight  against 
fascism.221  But  some  right‐wingers  also  accepted  the  Left’s  argument  that  Soviet  co‐
operation  was  absolutely  necessary  in  the  post‐war  settlement.  Looking  back  to  the 
Treaty of Versailles, which had seemingly produced all the present troubles, newspapers 
such as the Times admitted early on that it was ‘amply clear that a stable settlement of 







Soviet  beliefs,  the  challenge  of  left‐wing  politics  heightened  also.  The  Left  used  every 
opportunity now to hammer home its demands for a socialist system, making the most 














shame  that  Britain  could  not  do more  to  help.225  Calls  for  the  government  to  open  a 
second front against Germany increased in number and force as the war went on. This 









that were  unacceptable  to  right‐wing  politicians  and  their  supporters.  Firstly, most  of 






Capitalism,  it  was  argued,  had  been  proven  defunct.  ‘For  the  Europe  of  the  future, 
Capitalism  means  Fascism,  because  Fascism  is  the  only  power  capable  of  keeping 
capitalism  alive,’  wrote  Cole.230  This  claim was  echoed  in most  left‐wing  publications. 
The war could only be won through socialism, and the peace could only be maintained 
















For  the  Right,  these  were  drastic  challenges.  For  the  first  time,  it  seemed  to  right‐
wingers  that  their  anti‐socialism  could  not  be  fully  sustained  by  the  example  of  the 
USSR, which was performing well on their own admission. The Soviet Union’s popularity 
also made  it difficult  for  them to critique  its  system, or  to  speak quite  so outspokenly 
about disagreements with  its  leaders.233  Indeed, Bill  Jones describes the Soviet Union’s 
image  by  the  end  of  1943  as  ‘sacrosanct’.234  It  came  across  as  unsympathetic  to  the 
Soviet  people  to  criticise  the  USSR,  especially  when  anti‐Soviet  voices  themselves 
recognised  that  their  debt  to  the  Soviet  Union was  great.  This was worrying  for  anti‐






aspects of  Soviet history. However, many argued  indignantly, we must not  go  too  far. 
Britain  should  not  idolise  the  Soviet  people,  but  should  remember  the  great  costs  of 
Soviet advancement.236 Neither should the public forget Britain’s disappointing relations 
with  the  USSR  and  her  untrustworthy  leaders  between  1939  and  1941.  Even  if 
recriminations were unhelpful at present, the Soviet leaders’ actions did not encourage 
unstinting  trust  in  the  future.  They were  only  fighting  so  valiantly  now because Hitler 





















Furthermore,  the  insistence  of  so many  people  that  Britain was  not  doing  enough  to 
help the Soviet Union immediately met with indignation in right‐wing quarters. Many on 











Britain  was  already  taking  pressure  off  the  Eastern  Front  with  its  air  offensive  on 
German towns and industrial areas, and its battles in North Africa and so on, and for the 
moment  could do no more.242 Conservatives  reminded  those who adulated  the  Soviet 
people  and  criticised  the  British  of  the  history  of  1940.  The  British  Empire  had  been 
‘absolutely  alone’  in  the  fight  against  Hitler,  others  standing  aside  until  they  were 
attacked themselves.243 Britain would do her best to help the USSR now, but if the Left 
thought  it  could  manipulate  Britain’s  sympathy  for  the  Soviet  Union,  it  was  much 
mistaken.  
 




the Soviet  state  in  the  future was preferable. Some changes  in  the British system may 








number of people continued to  insist  that Left politics were not  for Britain.244  ‘What a 
mockery  it would  be  if  after  all  the  sacrifice  and  bloodshed we  defeated  one  form of 
State tyranny merely to find that we had ensconced another one  in  its place,’ said the 
Conservative  MP  James  Henderson  Stewart.245  These  voices  remembered  the 
vacillations of the Communists, and the disillusionment of the Left. No sane voter would 
put power  in such hands,  they argued.246 The years of  the wartime alliance,  therefore, 
were years in which the British Right realigned itself in relation to the Soviet Union. Core 
anti‐Soviet beliefs were revised to differing degrees, but the Right could not allow itself 






Anti‐Stalinists on  the Left were  faced with  the  same events  that  challenged  right‐wing 
anti‐Soviets  in  these  years.  However,  the  nature  of  the  challenge  to  their  intellectual 
positions was  quite  different.  These  left‐wing  anti‐Soviets were  also  very  diverse,  and 
were  comprised  of  many  types  of  socialist  of  different  extremes,  committed  to  very 
different  strategies  in  their  quest  for  socialism.  There were  the  revolutionaries  of  the 
extreme  Left,  for  example,  including  the  Trotskyists  and  groups  such  as  the 
Revolutionary  Socialist  League  of  Great  Britain.  Then  there  were  the  more  moderate 
groups  like  the  idealistic  Independent  Labour  Party  (ILP),  which  only  became  anti‐
Stalinist in the late 1930s, after the indignation of its members at Soviet crimes in Spain 














beginning  in  this  particular  period  with  his  espousal  of  ‘socialism  in  one  country’. 
Trotskyists,  for  instance,  agreed  with  their  intellectual  leader  in  his  condemnation  of 
Stalin.  To  build  up  a  socialist  economy  in  the USSR, while  it  stood  alone  as  a  socialist 







it was  the  pinnacle  of  socialist  idealism.247  Trotsky’s  British  supporters,  in  publications 
like The Militant, accused Stalin of reversing the advance of Marxism in the Soviet Union. 
He  may  have  achieved  superficial  growth,  but  this  would  not  produce  an  enduring 
socialist system.248 
 





Nations, calling  it  the  ‘thieves’ kitchen’—which the Soviet Union had  joined, pulling on 
its apron  in 1934.249 For anti‐Stalinist  radicals on  the Left,  this diplomacy was proof of 














they  had  cut  off  the  Communist  movement  at  the  knees,  making  the  Communist 





they  were  bound  by  doctrine  to  support  a  ‘Leninist  united  front’  of  the  ‘organised 
working class on specific, immediate issues’. However, they utterly rejected the idea of a 




































All  the same, Hitler showed his  intentions more and more  forcefully  in  the  late 1930s. 
This was difficult  to  ignore,  especially  as  even  the  anti‐Stalinists  still  believed  that  the 
Soviet  Union  must  be  defended.259  Despite  this,  most  anti‐Stalinists  on  the  Left 
continued to reject the idea of alliances with the capitalist democracies. The ILP, newly 
disillusioned,  argued with  the  rest  of  them  that  the  Soviet Union  had  no  place  in  the 
coming battle, which would be an imperialist war, as always. Instead, it should ally itself 
with  the  international  working  class,  preparing  to  take  advantage  of  rifts  between 







With Britain’s entry  into  the war and  the Soviet  leaders’ decision  to make a pact with 
Nazi Germany,  the situation changed again  for  the anti‐Stalinists. Suddenly,  the  line of 
the CPGB changed to suit the needs of the Soviet Union’s foreign policy. The scorn of the 











the CPGB’s  ‘somersaults’ of policy.262 The anti‐Stalinists  continued  to attack  the Soviet 
leaders  relentlessly,  even  as  they  called  the  working  classes  to  the  Soviet  Union’s 
defence,  through  revolution.  Although  it  had  been wrong  to  seek  friendship with  the 
democracies,  it  was  doubly  wrong  to  make  a  pact  with  the  ‘arch‐apostle  of  anti‐
Socialism’, said the New Leader, newspaper of the ILP.263 These critics were disgusted by 
















attacked,  the working  class  should  rise  to  her  defence.  This was  a  difficult  period  for 
them,  as  they  had  to  juggle  their  anti‐Stalinism  with  their  continued  support  for  the 
Soviet workers. Their position did not tally with the mood of pro‐Sovietism sweeping the 














Overall,  in  the  years  between  1929  and  1943,  the  organised  anti‐Soviet  Left  did  not 
successfully  compete  with  the  pro‐Soviet  orthodoxy  it  attacked.  As  Britain  faced  the 
increasingly  frightening  prospect  of  war,  left‐wing  anti‐Soviets  failed  to  provide 
convincing alternatives to the Soviet policy of collective security. To most people, it did 
not  seem  that  the difference between  liberal  democracy  and  fascism was  a matter of 
indifference. When the  ILP declared  in August 1939 that Stalin’s agreement with Hitler 
was worse  than  his  efforts  to work with  the Western  democracies,  it  tacitly  accepted 
this  general  feeling,  and  its  interpretation  suffered  as  a  result.267  The  anti‐Stalinist 
groups on the extreme Left seemed to contradict themselves in other ways, too, when 
they called for a united front of workers as the only hope for the Soviet Union’s defence, 
but  rejected  all  attempts  to  build  this  united  front.  Likewise,  they made  no  efforts  to 
build  it  themselves, other  than making  impassioned calls  for  the defence of  the Soviet 
Union at the same time as they decried everything that was wrong with it.268 They were 
inflexible and dogmatic; they were unable to see past their ideological blinkers and face 
the  reality  of  the  danger  posed  by  Hitler  to  the  Soviet  Union  and  to  the  European 
working classes. 
 
By  their  dogmatism,  they  also  excluded  a  number  of  talented  individuals  who  had 
become  disillusioned with  pro‐Sovietism  in  this  period,  such  as George Orwell,  or  the 



















the  Left;  they  valued  democracy  in  itself.  Orwell  believed  that  the  Nazis  should  be 
fought,  and  that  patriotism  was  a  socialist  virtue.  He  joined  the  ILP  in  1937,  but  left 
when  the  war  began,  rejecting  its  party  line,  which  made  ‘things  easier  for  Hitler’. 
Hogben enjoyed referring to Marxist dialectics as ‘obscurantist rubbish’, and he thought 
that  Trotsky  was  ‘irrelevant’.271  Such  ideas  were  destined  for  rejection  among  the 
dogmatic anti‐Stalinist Left, and so individuals like Orwell and Hogben were left drifting, 








of  coping  mechanisms  which  were  used  to  deal  with  the  pressure  of  opposing 
arguments or with events that subverted the tenets of the anti‐Soviet paradigms. They 
were  chosen  in  accordance  with  the  amount  of  pressure  that  was  put  on  anti‐Soviet 
beliefs.  In  times of  lesser  challenges  the most basic  coping mechanism could be used, 
but more complicated mechanisms would take its place in times of greater challenge. If, 




















This was  the  favoured  response,  used where  possible  by  adherents  to  the  anti‐Soviet 
paradigm.  Extremists,  especially,  clung  to  this  coping  mechanism,  as  their  view  of  a 






Ignoring or denying  the  challenge was  the  initial  response of  some anti‐Soviets  to  the 
reports of economic growth under  the  first Five Year Plan. At a  time of great  stress  in 






and  incompatible  with  the  standards  of  civilised  communities’,  just  like  any  other 
feature of Soviet life.273 
 
Many  right‐wing  anti‐Soviets  also  denied  for  as  long  as  possible  that  Nazism  posed  a 
threat to their perception of Soviet Communism as the greatest danger to Europe. These 
anti‐Soviets were faced with teetering scales on which the perceived threat of Bolshevik 

















in  Europe.  They  rejected  Soviet  diplomacy,  because  it  sought  out  alliances  with  the 
capitalist  democracies  against  fascism.  Anti‐Stalinists  insisted  that  Stalin  had  betrayed 
the tenets of Marxism‐Leninism, which rejected both fascism and liberal democracy,  in 
the  conviction  that  both  forms  of  government  propped  up  capitalism.  If  war  came,  it 
would be a war of ‘rival imperialisms’, with which the Soviet Union should have nothing 
to do. Instead, the Communists should use war as an opportunity to bring revolution in 





Germany  were  repulsive.  Hitler’s  aggressive  intentions  towards  the  Communist  East 
were vividly clear. It became increasingly clear to most of the Left that fascism must be 
resisted,  at  least  for  the  sake  of  the  Soviet  revolution  if  not  for  the  future  of  British 
















of Soviet achievements. This  can be  seen  in  the  response  to Soviet  industrialisation of 
the early 1930s. In order to criticise the Labour Government’s decision to trade with the 
USSR,  and  in  order  to  distract  attention  from  rising  Soviet  production,  anti‐Soviets 
targeted  scandals  of  Soviet  life.  Forced  labour,  ‘dumping’  and  the Metro‐Vickers  crisis 
were all opportunities for the Right to make sudden attacks on Soviet  industrialisation, 
to avoid having to face up to its increasingly obvious successes. This tactic was especially 
apparent  in  the  atrocity  stories  that  blossomed  during  the  religious  persecution 
campaign in 1929‐1930 and during the Spanish Civil War. These stories undoubtedly had 
a  measure  of  success,  but  their  instigators  sometimes  lost  control  of  them,  as  the 
Conservative  Party  found  in  1930,  when  the  religious  protest  they  initiated  led  to  a 




them  in  their  most  subtle  form  during  the  wartime  alliance,  when  Soviet  victories 
undermined their belief that socialism could not produce a powerful and united nation. 
The depth of gratitude to the Soviet people in Britain was such that it was impossible to 
deny at  this point  that Britain owed much  to  the Soviet Union. This was an admission 
that  strengthened  the  left‐wing  case  for  socialism,  and  had  to  be  resisted.  It  was 
possible  to  do  this  by  employing  diversionary  tactics,  and  praising  just  as  loudly  as 
everybody else the ‘great Russian people’ who were fighting so valiantly.275 By focusing 
on  the  people,  one  could  deflect  praise  from  their  socialist  system  and  their  leaders. 
Whether  clearly  or  implicitly,  most  right‐wing  voices  drew  this  distinction  further  by 
loudly applauding Russian patriotism,  the  force that had  inspired such courageous and 
determined fighting. Stalin’s speeches invoking the Russian ‘Motherland’ were gleefully 
repeated.  Even  the  admission  that  Britain  need  not  fear  Soviet  internationalism  was 








words  used  in  defence  of  socialism.  It  also  undercut  the  Left’s  claims  that  the  Soviet 
Union was fighting well because of its socialism. 
 
3.  Partially  acknowledge  the  challenge,  but  do  not  absorb  its  implications  into  the 
paradigm  
 
Sometimes,  it  became  necessary  to  admit  that  the  challenge  to  the  anti‐Soviet 
paradigms  was  strong.  Whether  Soviet  domestic  policy  looked  increasingly  good,  or 
Stalin’s  foreign policy  looked  increasingly wise,  some admissions had  to be made. This 
obviously involved more danger to the consistency of the anti‐Soviet paradigms than the 
previous  two  coping mechanisms,  going  further  towards  a  positive  view  of  the  Soviet 
Union. However, once these admissions were made, they did not have to be absorbed 
into the paradigm, or given a wider significance. Instead, anti‐Soviets could explain away 





Five  Year  Plans.  Because  its writers  and  editors  did  not want  to  allow  that  the  Soviet 
system  challenged  the  superiority  of  the  capitalist  system,  they  would  follow  their 
admissions with the explanation that this progress was only at the expense of socialist 
methods. Successes  in  the  increased production of gold,  for example,  ‘had been made 
only  at  the price of  considerable deviation  from Socialist  practice’.277 Anti‐Soviets  also 
explained away Soviet achievements  in the  industrial sphere by claiming that they had 









the  picture  they  draw  of  the  Russian  people.  …  The  Russian  people,  under‐
nourished,  ill‐clothed,  and  miserably  housed,  are  toiling  to  make  and  export 
agricultural produce or manufactured goods they urgently need themselves.278 
 




These  kinds  of  explanations  also  appeared  in  the  years  of  the wartime  alliance, when 
some  of  the  most  extreme  anti‐Soviet  voices  had  to  admit  that  the  Soviet  people 
appeared  to  be  well  led  and  that  tolerance  of  other  points  of  view  seemed  to  be 
blossoming.  Hidden  in  this  praise,  however,  were  explanations  of  why  this  was 
happening.  Instead of concluding  that  socialism as seen  in  the Soviet Union was being 
reformed, or that it had advantages over the British system, these voices interpreted the 
facts  in  an  anti‐socialist  way.  If  the  Red  Army  was  well  led,  for  instance,  some  anti‐
Soviets explained that this was only because the Soviet forces had reinstated traditional 





The  changes  taking  place  in  Russia may  be  for  the  good,  just  as  Russia’s military 
defence  has  undoubtedly  contributed  largely  to  the  destruction  of  the  German 
menace. But  it will be years to come before the enthusiasts for Communist Russia 














This  was  a  step  that  was  taken  when,  for  various  reasons,  it  became  impossible  to 
explain away everything that was praiseworthy about the Soviet Union. It did not mean 
a  break  with  the  anti‐Soviet  paradigm,  because  such  revision  was  limited  to  some 
aspects of it. All the same, it did weaken the paradigm, as expressions of friendly feeling 
towards  the  Soviet  Union  became more  common,  and  as  expressions  of  total  enmity 
became less frequent.  
 
The paradigms of a number of  significant anti‐Soviets underwent  some  revision  in  the 
period  leading up  to  the outbreak of war.  People  like  the Duchess  of Atholl were  still 
anti‐Soviet  after  they  began  to  support  Soviet  diplomacy;  as  she  herself  said  at  the 
Second Congress of Peace and Friendship with the U.S.S.R.,  ‘I had better make  it quite 
clear  to  those  who  in  the  last  few  months  have  been  saying  that  I  had  become  a 
member  of  the  Communist  Party  that  I  come  here  today  as  an  unrepentant 
Conservative.’ However,  she had altered  aspects of  her  anti‐Soviet  beliefs.  In  the past 
she  had  specifically  called  for  Britain  to  cut  all  ties with  the  Soviet Union,  because  its 
leaders were morally reprehensible. Now, she called for a strengthening of ties: 
 




This was  very much  a  pragmatic  decision,  and  involved  no  change  of  heart.  It  is  very 
unlikely  that  the  Duchess  thought  any  differently  in  1937  about  forced  labour  in  the 






applauding  Stalin’s  decision  to  build  socialism  in  one  country  rather  than  export  it 
abroad.282  This  revision  to  anti‐Soviet  assumptions  was  certainly  not  total,  but 
admissions were made which were not explained away. They were incorporated into the 
paradigms  of  those  who  made  them,  and  these  anti‐Soviets  became  much  less 
outspoken and virulent in their criticism. 
 
The  beginnings  of  revision  can  also  be  seen  in  the  months  immediately  prior  to  the 
outbreak  of  the  Second World War,  when  important  and  vocal  anti‐Soviets  began  to 
recognise  the  claims of  Soviet diplomacy.  The excesses of Hitler were  so disgusting  to 
them  that  collective  security with  the USSR  became more  and more  attractive,  if  not 
celebrated.  Moreover,  disappointment  with  their  own  British  leaders  brought  on  the 
beginnings of a revision of ideas that had for most of the 1930s been accepted as gospel. 
Even some extreme anti‐Soviets,  like Lord Rothermere, no  longer believed that Stalin’s 
first  aim  was  always  world  revolution.  Now,  it  seemed  that  Stalin  genuinely  wanted 
peace.  These  ideas did not have much  time  to  germinate, due  to  the Nazi‐Soviet Pact 
and the outbreak of war, and so they did not lead to a permanent revision of the anti‐
Soviet  paradigm.  Nevertheless,  revision  did  come  later,  during  the  wartime  alliance 
between Britain and the Soviet Union. At this point, many anti‐Soviets admitted that the 
Soviet system had improved Russian efficiency, that the Soviet leaders were trustworthy 
as military  leaders,  that  the extreme bias  they had held against  the Soviet state  in  the 
past had perhaps been unfair, and more. These were extensive revisions to make. They 
did not, however, result  in most anti‐Soviets becoming pro‐Soviets. While Communism 
may  have  been  an  improvement  for  Russia  and  its  Empire,  or while  the  Soviet  Union 
may have managed to progress despite  its Communism, these people still  insisted that 
the  Soviet model was  definitely  not  for  Britain.  They  revised  their  paradigm,  basing  it 
much more around anti‐socialism than anti‐Sovietism. 
 






Among  anti‐Soviets,  those  who  broke  with  the  anti‐Soviet  paradigm,  becoming  pro‐
Soviet  in  identity,  were  few.  Those  who  revised  their  anti‐Sovietism were  not  always 
challenged  by  their  contemporaries  to  go  further.  The  Left  on  the  whole  welcomed 
people  like the Duchess of Atholl  into the popular front against  fascism without asking 
them to change their fundamental beliefs. However, there was movement into the pro‐
Soviet Left during the war, as a result of the Soviet alliance. This was not usually the case 
among  figures  in  the  public  eye,  but  some  people  questioned  by  Mass‐Observation 






long‐standing  speciality  in  Russian  studies. He  kept  out  of  the  Conservative  Party,  but 
was inclined to Conservative beliefs. In the early years of the revolution, he had toured 
areas  of  Russia  outside  Bolshevik  control,  speaking  out  against  the  Bolsheviks.  He 
continued  in  his  anti‐Sovietism  into  the  1930s,  until  he  was  finally  allowed  into  the 
Soviet Union  in 1935. On his tour of the country he was so  impressed by what he saw 
that he was popularly seen as pro‐Soviet from this point on. Pares came to believe that 
Communism  was  a  very  positive  development  for  Russia,  although  it  would  be 
inappropriate  for  Britain,  where  gradualism,  instead,  would  produce  socialism.  He 
approved highly of the social changes the Soviet  leaders had made. He also applauded 
the  goals  of  Soviet  diplomacy  in  the  1930s.  The  major  obstacle  for  him  was  the 
suppression of religion in the Soviet Union, but this did not prevent him from continuing 
to express his friendship for the Soviet Union and his hope that its people would be left 
in  peace.284  Pares  was  an  unusual  case,  as  prominent  anti‐Soviets  rarely  experienced 
such radical paradigm shift. As a Russophile, he was, perhaps, more susceptible to pro‐














Beginning with  the  five year plans, and continuing  right  into  the wartime alliance with 
the  Soviet  Union  against  the  Third  Reich,  anti‐Soviets  were  faced  with  events  that 
seemed  to  undermine  their  belief  systems.  And  yet  somehow  most  anti‐Soviets 
managed to maintain these belief systems. Even the intense challenges of the wartime 
alliance did not destroy anti‐Sovietism. This was possible because they utilised powerful 






























and  ideas,  rife with  tensions.  One  of  the  few  things  that  united  its  adherents was  its 
identification with the Soviet land. Whether totally or partially, the Soviet Union was, for 
most of  the Left, an  icon of socialism. Moreover, and sometimes more powerfully,  the 
British  Left’s  enemies  generally  corresponded  with  the  Soviet  Union’s  enemies. 
However,  the  years  between  1929  and  1943  also  presented  British  left‐wingers  with 
many  reasons  to  question  their  affinity  with  the  Soviet  land. Marxism  at  work  in  the 
Soviet  Union  appeared  to  be  brutal,  or  abrasive,  and  even  at  times  anti‐socialist. 
Working  out  these  tensions  between  hope  for  the  Soviet  leaders  and  despair  at  their 
crimes  was  a  complicated  process.  Like  the  anti‐Soviets,  pro‐Soviets  were  forced  to 








with  Soviet  political  freedoms,  or  the  lack  thereof.  This  will  be  followed  by  a  more 
specific,  in‐depth  analysis  of  the  reactions  of  British  pro‐Soviets  to  the Moscow  show 
trials of 1936 to 1938. After this, I will discuss the effects of the rise of Nazism from 1933 
on  pro‐Soviet  arguments  about  the  Soviet Union,  followed  by  the  effects  of  the Nazi‐
Soviet Pact and subsequent events on pro‐Soviet cohesiveness in the early years of the 
Second World War. Finally,  I will  analyse  the effects of  the Nazi  invasion of  the Soviet 














The  pro‐Soviet  Left  had  already  observed with  interest  the move  in  the  Soviet  Union 
from the New Economic Policy to Five Year Plans and large‐scale industrialisation. With 
the  Depression,  however,  Soviet  efforts  to  make  socialism  work  became  much  more 
inspiring. Planning involved massive sacrifice, it was admitted, but ‘Moscow had yielded 
to  no  spirit  of  resignation,’  as Maurice  Hindus  reported.  ‘With  its  loins  girded  for  the 
severest  battle  in  its  history,  it  fairly  roared  with  effort  and  determination.’285  The 
vibrancy of the Soviet effort, in itself, was exciting. But pro‐Soviets also emphasised the 
successes  of  this  effort,  emphasising  the  remarkable  development  of  the  Soviet 
economy  out  of  its  former  backwardness.286  Its  spectacular  productive  growth  had 
eliminated unemployment, or so it seemed, and the Soviet Union could not get enough 





the  capitalist  world  into  Soviet  territory  is  to  pass  from  death  to  birth.’288  The  Soviet 


















economic  system—denied  completely.  It  became  common  to  refer  to  planning  as  the 
‘Soviet experiment’.291 Such a project did not require immediate perfection. Besides, the 
experience  of  the  depression  was  so  traumatic  that  Soviet  flaws  became  almost 
irrelevant.  ‘It  is  idle to denounce the Bolsheviks or pretend that we are not  living on a 
volcano,’  wrote  the  editor  of  the  New  Statesman  and  Nation.292  Many  pro‐Soviets 
reacted  similarly  when  faced  with  other  anti‐Soviet  accusations.  For  example,  when 
right‐wingers  said  that  the  Bolsheviks  had  only  achieved  any  of  their  successes  by 
drastically lowering living standards, even Communists did not seem to have a problem 
admitting that  the Soviet people did not  live  in  luxury.  ‘In a sense,’ admitted the Daily 
Worker, ‘everybody in Russia is working with a tight belt.’293 The point of contention was 




Strangely,  however,  the  same  pro‐Soviets  sometimes  contradicted  themselves  by 
denying that ordinary Soviet citizens wanted for anything. Visitors to the USSR insisted 












included  George  Bernard  Shaw,  Margaret  Cole  and  D.  N.  Pritt.  They  sent  a  joint 
statement to papers like the Manchester Guardian: 
 
We,  the  undersigned,  are  recent  visitors  to  the  U.S.S.R.  Some  of  us  travelled 
through the greater part of  its civilised territory. We desire to record that we saw 
nowhere evidence of such economic slavery, privation, unemployment, and cynical 
despair  of  betterment  as  are  accepted  as  inevitable  [by  much  of  the  British 
press].295 
 
When  anti‐Soviets  accused  the  Soviet  leaders  of  using  forced  labour,  the  travellers’ 
accounts were useful  again.  If  they had  seen no evidence of  such  labour,  it  could not 






























The  Right  condemned  the  collectivisation  of  the  Soviet  countryside,  as  could  be 
expected. Collectivisation was not only doomed to failure, they said. It was forced upon 
the  Soviet  peasants with monumental  brutality.300  This  is  not  surprising  criticism  from 
conservatives.  However,  one  report  in  an  influential  left‐wing  book, Twelve  Studies  in 
Soviet Russia, subverted a positive stance on collectivisation. John Morgan’s account of 
his  six  weeks  in  the  USSR  was  a  measured  account  of  his  ‘uneasiness’  about  certain 
aspects  of  Soviet  agricultural  policy.  The  land  he  saw  was  good,  but  was  not  being 
farmed well. He was confused, because the theory behind collectivisation seemed to be 
so good. He blamed  some of  the problems on  the  ‘recalcitrant’ peasants, but  thought 
even  so  that  the  state had made mistakes  in dealing with  them.  In  the end he had  to 
conclude  that  the  socialist  leaders  had  been  thinking  too  ‘mechanistically’  about 
farming,  treating nature as  if  it were predictable or  controllable.301  This  report was all 
the  more  challenging  because  it  came  from  an  acknowledged  expert,  who  wanted 
collectivisation to work. 
 
Initially, pro‐Soviets tended to deny or  ignore these reports. Most  left‐wingers were  in 
fact  very  optimistic  about  the  future  of  collectivisation. Maurice  Hindus,  for  example, 
who was no Communist, wrote in his widely read Red Bread that collectivisation was a 
necessary  step  forward  for  the  Soviet  Union.  Its  cost  had  been  ‘prodigious’,  both  in 
economic  and  human  terms.  However,  it  was  overwhelmingly  superior  to  what  had 
gone before.302 Meanwhile,  the Communists were completely sure that collectivisation 
was  well  on  its  way  to  success,  ignoring  anything  that  suggested  otherwise. 











The  whole  dynamic  of  the  issue  changed  in  March  1933,  when  reports  of  a  horrific 
famine in the Soviet Union came through. Two British journalists, Malcolm Muggeridge 
and  Gareth  Jones,  returned  from  the  USSR  and  wrote  about  the  famine  that  had 
desolated  the  Ukraine,  the  North  Caucasus,  and  other  areas,  and which  they  claimed 
was a direct  result of Communist policy. Unlike most Western  journalists  in  the Soviet 
Union,  both  had  managed  to  tour  some  of  the  worst  affected  areas.  Muggeridge 
anonymously  published  his  articles  in  the  Manchester  Guardian,  while  Jones  was 
published in a range of papers across the world, as well as writing letters in support of 
Muggeridge  to  the Guardian.  Both  reported  that  the  civilian  population was  starving, 
and  many  had  died  and  would  die.  The  affected  areas  were  governed  by  military 
terrorism,  and  all  their  grain  removed  by  force.304  Both  strongly  denounced  the  claim 




Metro‐Vickers  crisis.  This was  simple  to  deal with,  from  their  point  of  view,  requiring 
only the diversion of all blame onto the British Government. It was difficult, however, to 
respond to Jones and Muggeridge, who were not traditional right‐wing anti‐Soviets, and 
whose  reports,  devoid  of  an  anti‐socialist  bias,  seemed  plausible  to many. When  the 
Daily Worker did eventually acknowledge the reports,  it entirely ignored the right‐wing 
press, and focused on refuting the articles published in the Manchester Guardian, which 
for  some  time  had  presented  a  pro‐Soviet  point  of  view  in  general.  In  April  the Daily 
Worker alluded to ‘a new campaign of incitement’ in the Liberal press. Finally, in May, it 
published  three  articles  by  the  Friends  of  the  Soviet Union  (FSU). Muggeridge did  not 
have enough proof, the FSU argued. Anyway, things had been much worse in the times 








most  basic  coping  mechanism,  by  ignoring  or  denying  the  challenge  posed  to  their 
worldview by famine in the USSR. 
 
Less  politically‐committed  pro‐Soviets  did  not  deny  the  famine  completely,  although 
some agreed with the FSU that the two journalists had gone too far. One writer to the 
Manchester  Guardian,  for  instance,  echoed  the  FSU,  urging  a  ‘historical’  view  of  the 
Soviet  countryside.  Under  Tsarism,  he  said,  the  peasants  had  been  even worse  off.307 
However,  the Manchester Guardian was marked  now by  its  support  for Muggeridge’s 
articles, even though it had been mostly supportive of collectivisation before this point. 
The  editor  attacked  ‘the  terrible  myopia  which  self‐complacent  dogmatism  has 
aggravated’ among the leaders of the workers’ state.  ‘The Communist dictators cannot 





time  as  the  Soviet  famine  was  exposed.  Initially,  even  pro‐Soviet  newspapers  were 
disposed  to  condemn  the  arrests  of  the  British  engineers.  For  Kingsley Martin,  of  the 
New  Statesman  and  Nation,  the  charges  were  ‘incredible’,  even  ‘deplorable’.310 
However,  the  knee‐jerk  reaction  of  the  British  Government  and  the  fury  of  the  right‐
wing press transferred the criticism of the Left away from the Soviet leaders. In slapping 
an embargo on Soviet goods before anything had even been decided in trial, and calling 

























Sadly,  however,  the  Metro‐Vickers  affair  also  overshadowed  the  quieter  issue  of  the 
Soviet famine that had been in the news at the same time, from March to May 1933. For 
instance,  although  in  January  the New  Statesman  and Nation  published  three  articles 
about serious crop problems in the Soviet Union,315 it entirely ignored the revelations of 
Muggeridge and Jones concerning man‐made famine in the USSR. The Daily Herald also 
ignored  these  reports.  By  contrast,  the  Daily  Herald  published  fifty‐four  articles  and 
seven  editorials  on  the  subject  of  the Metro‐Vickers  affair  in  March  and  April  alone, 



















The  long‐term  effect  of  the  right‐wing  campaigns  against  Soviet  Communism  up  until 
1933 was  to  heighten  the  Left’s  distrust  of  right‐wing  sources.  The Daily Worker  was 
able to mock the Right, calling  its mouthpieces the ‘evidence‐makers’,  instead of really 
dealing with criticism of the Soviet Union. This label seemed increasingly deserved.318 As 




atrocity  stories  of  the  First  World  War,  which  had  the  double  effect  of  normalising 
atrocities and making people sceptical. Martin pointed out  that, without evidence,  the 
unlikely Communist crimes reported on the Right would be classed in entirely the same 
category  as  the  myths  during  the  war  about  German  crimes.  Williams  writes,  ‘When 
further  information  about  collectivisation  came  in,  it  had  to  fight  the  total  disbelief 
formed in the Great War and reconfirmed in the early months of 1930.’319 
 
Right‐wing  attacks  also  reinforced  left‐wing  loyalty  to  the  USSR.  Most  pro‐Soviets 
accepted, to varying degrees, the principle that the Right would take any opportunity to 
make war  on  the  Soviet  Union.  This  belief  was  formed  soon  after  the  revolution  and 
sustained by the attacks that came later. Radical publications, such as the Daily Worker, 
took this  for granted.320 However,  the  idea of capitalist hunger for war with the Soviet 
Union  was  given  some  credence  by  much  less  radical  publications,  such  as  the 
Manchester Guardian. As it reported during the campaign against dumping, ‘it is a very 











Russia.’321  Convinced  that  the  Soviet  experiment was  in  real  danger,  a  basic  loyalty  to 























take  home  and  write  about.  These  pro‐Soviet  visitors  came  with  high  expectations. 
Many had  spent  years  before  as  socialists,  or  had  supported  the  Soviet  state  since  its 




Martin,  the  editor  of  the New Statesman and Nation, who  visited  the  Soviet Union  in 
1932 with the cartoonist David Low. He admitted, in his diary of the journey, ‘the whole 
thing excites me. I do not think I ever really hoped, though I have been a Socialist for so 
long,  to  see a  State  really  trying  to become Socialist.’324 While  these writers were not 
blind to some flaws of life in the Soviet Union, this enthusiasm remained, the freshness 




















penny  on  every  bookshelf.’326  The  visitors  described  the  joys  of  a  simple,  meaningful 
Russian  life,  although  few  of  these  sympathetic  visitors  stayed  to  sample  these  joys 
more  permanently.  Later,  movements  such  as  the  Left  Book  Club  published  many 







incisive  observer  of  the  reality  of  working  conditions  in  the  Soviet  Union,  used  by 
experience  to  looking  for  exploitation  in  a  factory  environment,  and  unwilling  to  shut 
down  this  faculty  on  arrival  in  the  USSR.  He  saw much  to  admire  in  the  successes  of 






British  Communists  and  dedicated  pro‐Soviet  socialists  denied  the  thrust  of  these 
arguments.  In private,  some were also confused by  the  introduction of  speeding‐up  in 
Russia. For instance, Harry Pollitt, leader of the CPGB, was bothered by the Stakhanovite 















Union  in  the  light  of  failures  of  capitalism  at  home.  The  ‘experimental’  nature  of 
planning  appealed  to  many  of  these  non‐Communist  sympathisers,  who  thought  of 
Soviet  failings  as  inevitable  but  temporary  by‐products  of  a  great  move  by  degrees 
towards a new kind of economy, an economy that would be aligned to the needs of all 









observers with hope. The  ‘Stalin Constitution’, which was  finalised  in 1936,  seemed to 
herald  a  new,  more  tolerant  Soviet  dictatorship.  It  established  universal  and  equal 
suffrage for both workers and peasants, where previously workers’ votes had been given 
a higher weighting. It also enshrined in law other equalities such as those of sex, religion 
and  nationalities,  as  well  as  freedom  of  speech.333  For  pro‐Soviets  who  disliked  the 
dictatorial  aspects  of  the  Soviet  Union,  these  were  very  welcome  changes.  H.  N. 
Brailsford, a prominent columnist for Reynolds News, had always been a critical friend of 
the  Soviet  state. While  for  him  the  Russian  Revolution was  ‘the  greatest  effort  of  the 
constructive human will’  in history, he hated the repression that came with  it.334 Now, 
however,  he  breathed  a  deep  sigh  of  relief.  ‘This  [constitution]  ends  forever  the 
superficial  resemblances  between  the  Fascist  and  Communist  systems,’  he  wrote, 
pleased to see that Soviet Russia was taking steps forward in the political sphere as well 







equality  and  the  common ownership of  the means of  life.’335  Like Brailsford, many on 









bewildered  and  horrified  us.  It  is  not  only  the  continued  use  of  censorship,  the 
secret  police,  the  concentration  camp,  prison  and  exile  to  which  I  refer,  but  the 
growing disregard for the sanctity of life itself.336  
 
The French poet André Gide echoed  this  type of  criticism. His  small book Return  from 
the  U.S.S.R.  caused  a  stir  around  the  world.  It  expressed  his  deep  disappointment  at 
elements of Soviet  life, such as  the conformism promoted by the State.  In his opinion, 
the  people  had  been  trained  to  be  incapable  of  criticism.  This was  not  socialism,  said 
Gide, who had been one of the most distinguished and devoted pro‐Soviets in Europe.337 
 
Gide  was  one  of  a  number  for  whom  this  disappointment  became  a  more  general 
disillusionment. This included writers like George Orwell. For Orwell, it was the Spanish 
Civil  War  that  exposed  the  corruption  of  the  Soviet  leaders.  After  this  moment  of 
realisation,  however,  Orwell  quickly  developed  a  critical  theory  about  the  nature  of 
Soviet  Communism  as  a  whole.  It  drew  crucially  on  ideas  of  political  freedom.  ‘The 
essential  act  is  the  rejection  of  democracy—that  is,  of  the  underlying  values  of 
democracy;  once  you  have  decided  upon  that,  Stalin—or  at  any  rate  someone  like 









governing  class’  that had  ‘canalised and betrayed’  the  revolution.339  It was  the  lack of 






it,  and  that was  that.340  Soviet  Communism:  A  New  Civilisation?  was  one  of  the most 
important books that presented this view. It was written in 1935 by Sidney and Beatrice 
Webb,  the  prominent  Fabians.  This  huge  two‐volume work was  an  explanation  of  the 
entire  Soviet  political  system  and  society.  The  Webbs  concluded  that,  in  the  Soviet 






However,  the  majority  of  the  pro‐Soviet  Left  admitted  that  the  Soviet  Union  lacked 
some democratic attributes, and that this was unfortunate. These particular pro‐Soviets 
sometimes  included Communists  or  devoted  fellow‐travellers,  and  so  their  admissions 
were  significant.  Nevertheless,  having  conceded  the  lack  of  democracy  in  the  Soviet 
Union,  they  diverted  attention  from  the  issue.  The  average  citizen  of  Britain  had  no 
economic  freedom,  said  writers  like  Hewlett  Johnson,  the  ‘Red’  Dean  of  Canterbury. 
Without  this, political democracy was  ‘illusory’.342 By pointing  to  the world  situation—












supported  this  point  of  view.  They  saw  repression  in  the  USSR  as  an  unfortunate 
necessity, a last resort that Stalin had been forced to take. Because fascism was bad and 
socialism  was  good,  these  apparently  unpleasant  features  of  Soviet  life  had  to  be 
excused.343 
 
Pro‐Soviets  also  diverted  attention  from  Soviet  failings  by  attacking  the  critics  who 
exposed those failings in the first place. Even those who supported André Gide’s right to 
criticise wrote  critiques of his book, accusing him of  ‘expecting  too much’  from Soviet 
socialism.344 Communists were at the forefront of the assault on Gide. Ivor Montagu, in 
the Left News, dismissed Gide’s criticism, saying  ‘he  is seduced by his own rhetoric.’345 
Non‐Communists also  joined  the campaign against Gide.  Lion Feuchtwanger’s Moscow 
1937, published by the Left Book Club, was written specifically to discredit him.346 It was 
not only Gide who was attacked, but any one else on the Left who criticised the Soviet 
Union  too  publicly.  This  can  be  seen  in  the  flood  of  letters  to  the  Daily  Herald 








leaders—Zinoviev,  Kamenev,  Piatakov,  Radek,  Sokolnikov,  Bukharin,  and  many  more. 
Mysteriously, they all confessed to collusion with the fascists and Trotsky abroad, and to 
terrorism,  sabotage  and murder within  the USSR.  This was  an  enormously  challenging 















For  right‐wing  anti‐Soviets,  the  show  trials  were  in  some  ways  a  welcome  relief.  For 
several years now they had been confronted with Nazi Germany’s expansion outside its 
borders, and with the Soviet Union’s apparent economic and diplomatic stabilisation. As 
a  result,  the  USSR  was  being  presented  by  many  pro‐Soviets  as  Britain’s  natural  ally 




anti‐Soviets  had  little  sympathy  for  the  defendants,  they  did  not  believe  the  alleged 
crimes were  at  all  likely.351  How,  it was  asked,  could  pro‐Soviets  support  such  a  state 
while  attacking  Nazi  Germany?  How  could  they  suddenly  condemn  and  denounce 
leaders whom they had previously exalted?352 
 
To  the  majority  of  non‐Communist  pro‐Soviets,  the  trials  seemed  absolutely 
incomprehensible.  H.  N.  Brailsford,  who  became  one  of  their  foremost  critics  on  the 
British  Left,  expressed  this  mystification  when  he  wrote  in  1937,  ‘It  sounds  like 
nightmare  fiction.  But  to  every  detail  all  the  prisoners  confessed.’353  It  seemed 
impossible  that  tried  and  tested  revolutionaries  should  confess  so  easily,  when  there 
was  no  other  evidence.  The  confessions  themselves  appeared  unnatural.  Instead  of 
defiantly  justifying  their  actions,  the  defendants  were  more  likely  to  confess 













for  the  Left,  writing,  ‘In  one  Judas  among  every  12  apostles  it  is  easy  to  believe.  But 
when there are 11 Judases and only one loyal apostle, the Church is unlikely to thrive.’354 
 
Historians  have  tended  to  be  very  critical  of  the  way  in  which  non‐Communist  pro‐
Soviets dealt with  the  challenge of  the purges and  show  trials.  They have emphasised 
that  the British  Left was blind  to  the  reality of  events  in  the  Soviet Union,  refusing  to 
believe that anything could be wrong in the socialist paradise. David Caute, for example, 
thinks that ‘for the most part, the chorus of assent was deafening’. While he admits that 
‘a  few voices were  raised  in protest’, he claims  they were  ‘drowned by  the cohorts of 
approval’.355  Hugo  Dewar  criticises  the  New  Statesman  and  Nation,  in  particular,  for 
bowing  to  the Communist  line. They were  ‘[remote]  from reality’, and  ‘[indifferent]  to 
the moral  issues’ of  the  trials. Furthermore,  ‘this  type of confusion and refusal  to  face 
facts  dominated  the  thinking  of  many  left‐wing  intellectuals  and  the  left  wing  of  the 
labour movement.’356 More generally, F. S. Northedge and Audrey Wells also present the 
pro‐Soviet observers as willfully blind, ‘shutting their eyes to the totalitarian features of 
the  country  they  depicted  as  a  paradise.’357  Jonathan  Davis  echoes  this,  writing  that 




few  even  praised  them  as  an  example  of  good  judicial  procedure.  This  was  normal 
among  Communists.  ‘History  can  record  few  more  revolting  characters  than  this 
Zinoviev gang of assassins,’ declared the Daily Worker. ‘They are a “festering, cankering 
sore”,  and we echo  fervently  the workers’  verdict:  Shoot  the Reptiles!’359 Communists 
generally  ignored  or  denied  the  claims  of  critics  by  revising  history,  updating  their 
revisions with each new arrest. These people were not really ‘old Bolsheviks’ at all, and 









dedicated  to  Lenin.360  And  even  if  the  defendants  in  the  trials  could  be  seen  as 







Both  Pritt  and  Collard  agreed  that  confessions  were  a  perfectly  adequate  form  of 
evidence, and that the trials followed normal procedure. Furthermore, it was impossible 
for so many people to confess to such a complicated tale, over days of cross‐examining, 
if  it  were  untrue.  The  confessions  were  too  convincing  and  consistent.  ‘Months  of 
rehearsal  by  the most  competent  actors  could  not  have  enabled  false  participants  in 
such  a  contest  to  last  ten  minutes,’  wrote  Pritt.362  A  few  others  came  to  similar 




Others  chose  to  ignore  the  trials  as  much  as  possible.  In  private,  some  British 
Communists  were  disturbed  by  the  purges,  especially  when  some  of  their  own  were 
arrested  in  Moscow.  Harry  Pollitt  even  intervened  on  behalf  of  a  British  Communist 
called Rose Cohen, unsuccessfully.364 However, no hint of  this  appeared  in public.  The 
Left Book Club refused to publish anything that made any strong criticisms of the Soviet 
Union.  Victor Gollancz  insisted  that H. N.  Brailsford  tone  down  his  criticism  in  a  book 
that  was  about  to  be  published,  and  cancelled  his  request  for  another  book  by 
























fiercely  criticized across a  representative  range of  Labour and Left opinion.’  For many, 
‘the purges brought  about  a  public  admittance  that  Soviet  communism,  in  its  Stalinist 
guise at  least, was  like  fascism and  implied cruel  repression,  ruthless dictatorship, and 
the cult of the leader.’368 It is clear from a study of the primary sources that the majority 






very wrong  in  the  land  in which  they  had  placed  such  hopes,  despite  their  confusion 
about  what  was  happening  and  why.  They  attacked  the  confessions,  which  seemed 
fundamentally unreliable.  Far  from  following  the Communist  line,  of which Dewar has 
accused  him,  Kingsley  Martin  of  the New  Statesman  said  immediately  that  the  trials 















many of whom were well‐known  in Britain. Grigory Sokolnikov,  for  instance, had been 




For  these  critics,  the  confessions were  impossible  to  accept. However,  they were  also 
difficult  to  reject,  because  they  appeared  completely  inexplicable.  Nobody  knew why 
the defendants confessed. Right‐wingers considered the possibility of hypnotism, truth 
drugs or  torture.  They also  reminded newspaper  readers of  the novels of Dostoevsky, 
which  showed  that  Russians  were  fatalists,  who  enjoyed  making  extravagantly  false 
confessions.373  While  left‐wing  critics  generally  avoided  suggestions  of  truth  drugs  or 
fatalism,  some  agreed  that  torture  was  likely.  Fight,  paper  of  the  anti‐Stalinist 




judges  in  full  apparent  possession of  their  faculties’.376  Besides,  each defendant made 
long, involved confessions which seemed basically consistent, while they each behaved 














Nevertheless,  the confusion attending  the confessions did not  stop  the pro‐Soviet Left 
from criticising  them.  The Daily Herald,  for  instance,  described  itself  as  ‘sick  at  heart’, 
whether  the  confessions were  true  or  false.378  There  seemed  to  be  a  choice  between 
two  very  unattractive  realities.  If  the  confessions  were  false,  the  Soviet  state  had 
committed  a  terrible  crime.  However,  if  the  confessions  were  true,  this  presented  a 





the  Old  Bolshevik  Opposition  into  treason,  assassination  and  Fascism.  Or, 






The  trials  and  purges  made  the  Soviet  Union  look  weak,  full  of  strife,  and  made  a 




Statesman and Nation.382 The anti‐Soviet Times,  for example, admitted  that  the Soviet 















Therefore,  for  a  large  number  of  pro‐Soviets,  the  implications  of  each  trial  were 
extremely grim, and a growing proportion of the Left began to describe the show trials 
as a travesty of socialism. Francis Williams was weary of it all, by 1938. ‘Understanding is 
impossible.  There  remains  horror  at  the  deed,  pity  for  the  victims,  and  dismay  at  the 




with  angry  accusations.386  H. N.  Brailsford  also  grew more  scornful. While  in  1936  his 
tone was mostly sad,387 by 1938 he too was bitter.  
 
Stalin  has  now  conclusively  demonstrated  his  paradoxical  theory  of  the  Soviet 
revolution.  The  greatest  constructive  effort  in  human  history  was  the  work  of 
leaders who were, with two exceptions, ‘carrion’.388 
 
















their  positive  view  of  the  internal  affairs  of  the  Soviet  Union,  losing  their  pro‐Soviet 
identity. He writes that these critics began to compare the Soviet internal regime to the 
Nazi internal regime, revising all past ideas of Soviet methods. Although they continued 
to support  the Soviet Union’s  foreign policy,  this was only because the threat of Hitler 
made this strategically necessary for the defence of Britain. And so the critics on the Left 
now presented the Soviet Union as a ‘strategic—rather than an ideological—ally’. They 






anti‐Stalinist.  The minority  who  became  disillusioned with  Soviet  Communism  around 
this  time  were  usually  those  who  were  also  critical  of  Communist  activities  in  Spain. 
Often these people had become disillusioned because of Spain first, and then added the 
show trials to their list of Stalin’s crimes.391 An exception is Leonard Woolf, for whom it 
was  the  show  trials  that  destroyed  his  faith  in  the  Soviet  Union.392  The  Labour  Party 
leadership and Francis Williams were also permanently disillusioned with Soviet internal 
policy by the trials,393 but the majority of those who criticised found ways to cope, and 
remained essentially pro‐Soviet,  ideologically  supportive of Soviet Communism  in both 
its internal and foreign policies. Even Brailsford, after making his most cutting criticisms 
of the trials, went on to find excuses for them.394 Despite the storm of criticism during 
the trials,  the actual  results  in pro‐Soviet commitment  to  the Soviet Union were much 
less dramatic.  Perhaps,  in  focusing on who  criticised and who did not, historians have 















between  fascism  and  democracy,  it  dominated  their  thoughts  and  fears.  At  the  same 






incremental  steps  towards war  tended  to overshadow what had  just  happened  in  the 
USSR. 
 
These events  strongly  influenced  the British pro‐Soviets  in  their  response  to  the  trials. 
They had a very realistic fear of their words of criticism being used to stir up war against 
the USSR instead of Nazi Germany. Critics emphasised their horror when their criticisms 
were  taken  and  used  by  anti‐Soviets  in  Britain  or  the  fascists  abroad.396  And,  in 
comparison  to  the horrors of  fascism,  Soviet misdeeds  looked  less  important. As  John 
Lewis of the Left Book Club admitted in 1970, the Club had presented the show trials in a 
way  that  was  ‘frankly misleading’.  However,  he  defended  its  actions  by  claiming  that 
many  of  the  Club’s  leaders  were  genuinely  ‘disturbed’  by  the  trials  but  decided  to 
downplay their doubts for the sake of the anti‐fascist cause.397 The events that followed 
show just how important that cause was and how correct the Left was to fear fascism. 










1953’.  To  attack  those  who  did  not  immediately  excommunicate  the  Soviet  Union 
because of the trials ‘gives the inevitable impression of cats biting lions’ ankles’.398 
 




of  letters  were  written  to  the  paper,  many  of  which  denounced  him  and  his 
arguments.400 The official Communist publications were even more vicious,  setting out 
to  discredit  his  past  and  question  the  authenticity  of  his  socialism.401  For  those  who 










that  attacked  the  bad  things  in  Russia  without mentioning  the  good.  …  And  so 
there  was  a  temptation,  and  the  temptation  grew,  to  praise  the  good  things 
without mentioning the bad. … This tendency was  increased by the co‐operation 
with  communists;  first  because  any  fundamental  criticism  of  Russia would  have 
snapped the links immediately—to express the smallest doubts was to stamp one 
as  ‘an  enemy of  the  Soviet Union’. …  It was  in  the matter  of  the  Trials  that  the 
















Therefore,  the  desire  to  come  to  terms with  criticism was  strong,  even  among  those 
who criticised loudly. Since this desire was so great, the inexplicability of the trials made 
it easier to cope with them. In the end, many critics chose to criticise these events only 
partially. Most eventually assumed  that  there was a basic  ‘substratum of  truth’  to  the 
trials, even if some mistakes had been made, as the Manchester Guardian suggested.404 
The  New  Statesman  and  Nation  took  a  similar  approach,  criticising  only  individual 
aspects of the trials by 1938.405 Even Brailsford came to the point of making excuses for 
the  trials.  Even at his most  critical,  he attempted  to point  the  finger not at  the Soviet 
system  in  general,  but  at  the OGPU,  the  Soviet  secret  police, which  ‘is  not  a  Socialist 
institution. It is the most evil legacy of Tsardom.’ This implied that it was not the socialist 
state but pre‐socialist survivals that were responsible for the trials.406 This way of dealing 
with  the  challenge  allowed  these  critics  to  restrict  themselves  to  partial  criticism,  or 
revising  only  a  few  features  of  the  pro‐Soviet  paradigm,  and  avoiding  the  need  for  a 
complete break from it. 
 
There may  also  have  been  a means  of  distraction  from  criticism of  Stalin  in  criticising 


















Many  of  these  critics  had  attacked  Communist  methods  since  the  beginning  of  the 
Soviet  state.  They had a background of defending  the USSR’s  socialism while  rejecting 
certain features of  its Communism and its  leaders’ methods. Long‐term supporters  like 









for  certain  ideals  we  do  not  like  to  abandon.’409  H.  N.  Brailsford  and  Kingsley Martin 
agreed.  The  ‘Moscow  trial  must  not  shake  our  faith  in  Russia’,  one  of  Brailsford’s 
headlines declared, while Martin reminded his readers that nothing he had  just said  in 
criticism  changed  the  fact  that  the  Soviet  Union  was  a  peaceful,  socialist,  anti‐fascist 
country.410  This  was  not  disillusionment,  as  Corthorn  argues.  But  neither  was  it  blind 
ignorance of Soviet crimes. It was a complex response, influenced by a large number of 















militarism and  repression  that  characterised  the Nazi  regime were horrifying  from  the 
very beginning.411 At first, socialists did not necessarily apprehend the danger of Hitler to 
the outside world. Many  regarded  fascism as  simply an alternative means of propping 
up capitalism, a moral equivalent of British‐style democracy, even  if  fascism was more 
obviously  unpleasant.  Even  Communists  initially  thought  that  the  Nazis  were  only  a 
symptom of the fatal illness of capitalism, as imperialism, in its dying throes, resorted to 
desperate measures in order to cling to power. This point of view implied that the Nazis 
could only be a  short‐term development.412 However,  as  the  fascists began expanding 





were Hitler’s well‐documented  intentions  towards  the  Soviet Union.  As  a  result, most 
pro‐Soviets accepted the aims of Litvinov’s diplomacy and the change in the Comintern 
line  from  ‘Class  Against  Class’  to  popular  fronts.  As  the  danger  grew  more 
overwhelming,  the  Soviet  Union  seemed  to  be  the  only  major  power  standing  firmly 
against fascist aggression, and the Left clung even more closely to pro‐Sovietism. 
 
The  Spanish  Civil War was  a  key  point  in  the  progression  of  the  Left’s  anti‐fascism.  It 
aroused passionate support  for  the Spanish Republic, and hatred of  the militarists and 










Spanish Civil War;  it  is  a war  of  Fascism and Democracy,  and  in  this  international 
class war the British Government stands professedly neutral.413 
 
The  National  Government’s  insistence  on  remaining  resolutely  neutral  meant  that 
Britain took no action against Hitler and Mussolini’s  intervention, but at the same time 


















supplies  to  support  the  Spanish  Government.417  This  cemented  the  Soviet  Union’s 
reputation among pro‐Soviets and anti‐fascists as a country  that would  take necessary 
action against the fascists. It produced gratitude, as well as sustaining the belief among 
socialists  that  the  Soviet  Union must  be  defended  at  all  times.  Even  those who were 
disposed to criticise questionable events within the USSR, such as members of the  ILP, 
made  a  conscious  decision  at  first  to  withhold  their  criticism  while  it  was  the  only 
country providing help for the desperate Spanish Government.418  
 
The  British  Right,  by  contrast,  seemed  blind  to  the  danger  of  Italian  and  German 
intervention  in  Spain.  The  atrocity‐mongering  of  the more  extreme  anti‐Soviet  papers 
was  particularly  galling  for  pro‐Soviets.  ‘The  Rothermere  press  has  outdone  its  own 
disgusting record,’ reported the New Statesman and Nation.  Its tendency to report the 





is  found  to  be  avowedly  pro‐Fascist,  large  sections  of  Conservative  opinion  are 
found  cheering  a  militarist  movement  supported  by  the  intrigues  of  the  Fascist 


















Soviet  Union  onto  the  government’s  agenda.  Communists  were  a  major  part  of  this 
movement. Harry Pollitt, leader of the CPGB, appealed to the emotions of a wider range 
of  listeners  than  normal.  ‘We  dare  not  wait  until  war  comes. We  dare  not  wait  until 
democratic  institutions  have  been  overthrown. We  have  to  unite  to  prevent war  and 
Fascism.’422 Members  of  the  popular  fronts  believed  that,  if  the  Left  pooled  its  voting 
power,  the  current  Government  would  be  forced  to  seek  collective  security  or  be 
replaced.  If  a  combination  of  strong  yet  peaceful  states—Britain,  France,  the  Soviet 




front  should be  attempted.  The  aim of  the Unity Campaign,  launched  in  1937, was  to 
form a united front of the working‐class parties. Both the ILP and the Socialist League, a 
small  group within  the  Labour Party, were opposed  to going any  further at  this point, 
rejecting calls for a popular front which involved non‐socialists. Together with the CPGB, 
they  wanted  to  form  an  official  combination  with  the  Labour  Party.424  However, 
prominent  voices  called  for  a  more  general  popular  front.  G.  D.  H.  Cole,  a  socialist 
academic, was typical of many intellectuals when he said ‘I am less concerned about the 
need  for  passing  Socialist measures  in  the  immediate  future  than  about  the  need  for 
saving  democracy  from  total  eclipse.’  For  Cole,  minor  disagreements  between 




























As  events  progressed  into  1938,  those  on  the  popular  front  campaigned  even  more 
furiously in a desperate attempt to win public and official support, but Britain’s leaders 
showed  no  sign  of  recognising  the  threat  posed  by  Hitler  to  the  world.  The  Munich 
Agreement  that  carved  up  Czechoslovakia  was  particularly  worrying.428  During  the 




the same newspaper set up a chain  letter which resulted  in thousands of  letters being 
sent  to  the Government  calling  for  ‘an  immediate  consultation between Great Britain, 














the  leadership  of  the  Labour  Party  to  allow  the  affiliation  of  more  radical  socialists, 
especially  Communists,  into  Labour.  Although  these  leaders  were  pro‐Soviet  in  the 
international  arena,  the  experience  of  the  1920s  had  convinced  them  that  the 
Communists could not be trusted domestically. They had not enjoyed being called ‘social 
fascists’  up  until  1935,  and  were  extremely  suspicious  of  the  sudden  change  in  the 
CPGB’s line.432 Francis Williams of the Daily Herald allowed that ‘superficially the idea [of 
a  united  working  class]  has  a  certain  attraction’.  However,  the  goal  of  a  democratic, 
socialist  government  in  Britain  would  not  be  achieved  through  affiliation  with  the 
Communists  or  through  Communist  methods.433  In  a  pragmatic  sense,  too,  affiliation 
with the Communists could drive away even more voters than it would bring in.434 As a 
result, leaders like Attlee or Citrine were extremely critical of the attempts of Sir Stafford 
Cripps of  the Socialist  League  to persuade  the party  to  risk everything by allowing  the 
Communists  into  its ranks.435 Eventually, they shut down attempts at building workers’ 
fronts by banning party members  from  joining groups  like  the Socialist  League.436  This 
was a very effective damper on the progress of the popular front. 
 
The ability of  the popular  front to maintain  left‐wing unity was undermined further by 
outbursts  of  anti‐Sovietism  on  some  parts  of  the  Left.437  While  most  of  the  Left 
celebrated  Soviet  intervention  in  Spain  as  an  entirely  good  thing,  the  Soviet  Union’s 
growing  control  over  the  Republican  forces  there  broke  the  pro‐Soviet  paradigm  for 
some left‐wingers, such as members of the ILP. These people believed that the USSR had 
used its services to the Spanish Republic to quash rival left‐wing groups like the POUM, 
becoming  a  counter‐revolutionary  force.  George  Orwell  was  one  of  the  newly 











being  suppressed  by  the  Communists  in  the  interests  of  Soviet  foreign  policy 
requirements: 
 
The Spanish war has probably produced a  richer crop of  lies  than any event  since 
the Great War of 1914‐1918, but I honestly doubt, in spite of all those hetacombs of 
nuns who have been  raped and  crucified before  the eyes of Daily Mail  reporters, 
whether  it  is  the pro‐Fascist  newspapers  that  have done  the most  harm.  It  is  the 
left‐wing  papers,  the News  Chronicle and  the Daily Worker,  with  their  far  subtler 
methods of distortion, that have prevented the British public from grasping the real 
nature  of  the  struggle.  …  The  point  to  notice  now  is  that  the  people who  are  in 





Spain,  and  retarding  the war effort  against  Franco.439  This was a betrayal of  socialism, 
and so the Soviet leaders could no longer be supported. 
 
However,  these  left‐wing  dissidents  did  not  fit  into  the  larger  picture  that  was  being 
painted by both sides. As Orwell himself said, the dissidents were correct, while Soviet 
foreign  policy  and  popular  front  policy  were  incorrect.  However,  he  lamented,  ‘the 
menacing rise of Hitler has made it very difficult to view the situation objectively.’440 All 
of the Left, including the dissidents, agreed that fascism must be resisted. However, the 
dissidents  could  not  bring  themselves  to  agree  with  the  majority  of  the  Left  on  the 
methods of resistance. It seemed clear to the pro‐Soviet majority that anyone who took 
a stand against fascism must be supported, even capitalist leaders. The dissidents’ belief 

















Hitler’s  invasion of Czechoslovakia  in March 1939 brought an  increasing  fervour  to the 




effectiveness was much greater  than  that of  the old  tsarist  army. As  the Conservative 
MP  Robert  Boothby  argued,  ‘the  indisputable  fact  remains  that  Russia  is  one  of  the 
greatest world Powers and that her resources both in men and in materials are virtually 
unlimited.’  Statements  like  these  were  echoed  by  most  pro‐Soviets.442  This  strategic 








However,  the  Left  had  not  discarded  its  ideological  commitment  to  the  Soviet  Union. 
Those  on  the  Left  who  supported  collective  security  with  the  USSR  did  speak  of  an 
alliance in pragmatic terms more often, but this does not mean they no longer identified 
ideologically with the Soviet Union. Instead, the Left had learned to frame its arguments 






mood  of  the  times,  dominated  by  the  pressing  issue  of  Hitler’s  aggression.  It  echoed 
Stalin  himself,  whose  language  of  foreign  policy  at  the  time  was  clear  and  direct,  a 
question of  strategy more  than Marxist doctrine,  as  the Conservative National Review 
approvingly noted.444  It also echoed the British Communists, who had toned down the 
Marxist  jargon for reasons of expediency.445 Supporters continued to uphold a positive 






The  Nazi‐Soviet  Pact  of  late  August  1939  changed  everything.  It  astounded  those  in 




between  the  two  invaders.  The  Soviet  Union,  which  had  seemed  so  committed  a 
supporter  of  anti‐fascism,  had  made  a  deal  with  the  enemy,  even  collaborating  with 
Germany  in  aggression.448  ‘There  is  much  sheer  bewilderment,’  reported  the  New 
Statesman  and  Nation.449  For  several  days  after  the  news  of  the  Berlin‐Moscow 
agreement, most  left‐wing newspapers were unsure what  to  believe.450  Some editors, 
though pessimistic, wondered if the agreement contained an ‘escape clause’ in the case 


















A portion of  the moderate Left  soon condemned what  the pact  seemed to be, even  if 
they were unsure of its significance. Francis Williams labelled the pact a ‘betrayal’, even 
while  he  hoped  it  was  not  as  bad  as  it  seemed. While  the  finger  of  blame  could  be 
pointed at British leaders with some justification, this did not excuse Stalin’s perfidy.453 
Writers in the Manchester Guardian agreed that the Soviet Union’s action could not be 
redeemed.454  Typically,  it  was  Brailsford  who  most  memorably  expressed  the 
conclusions drawn by  influential  intellectual observers.  ‘Europe has become a  finishing 
school  for  cynics. Munich  was  the  kindergarten; Moscow  is  the  graduate’s  class.’  For 
Brailsford, it was no use expending more words on ‘the bitterness that is in our hearts’. 
It  was  time  for  the  Left  to  move  on  and  address  the  situation  left  to  them  by 
Chamberlain  and  Stalin,  as  depressingly  hopeless  as  it  was.  This  was  disenchantment 
indeed.455  
 
Communists  and  their  non‐party  supporters  did  not  respond  with  public  censure, 
although  in  private  the  change  came  as  a  shock,  producing  a  few  resignations.456  The 
Central Committee of the CPGB  immediately designated the Nazi‐Soviet pact  ‘a victory 
for peace and Socialism’. According to the official line of the CPGB, a strong Soviet Union 
had  forced Hitler  to  give up his  designs on  conquering  the  Soviet Union,  breaking  the 
Anti‐Comintern  bonds  asunder.457  Although  this  went  too  far  for  most  observers,  a 
number  of  people  were  persuaded  by  CPGB  statements  to  withhold  judgment.  The 
Soviet  invasion of  Poland was  justified  as  a move  in  defence of  the  Jewish  and White 
Russian  minorities  in  Eastern  Poland.  D.  N.  Pritt  urged  calmness  of  mind  in  a  book 
















for everything that had gone wrong. Many echoed the Daily Worker,  insisting  that  the 
British leaders had not worked sincerely enough towards an alliance. ‘Mr Chamberlain’s 
treatment of Russia  is something for which the British nation must and will call him to 
account,’  wrote  the  editor  of  Reynolds  News.461  A  door‐to‐door  survey  conducted  by 
Mass Observation soon after the news of the pact shows that this feeling was not at all 
unusual.  Though  many  criticised  Stalin’s  action  in  itself,  the  majority  of  respondents 
blamed the British leaders for dragging their feet in the negotiations with the USSR. ‘By 







and  the  Bolsheviks  could  be  friends.  Mass‐Observation  reports  in  September  and 
October  show  that  it  was  not  uncommon  to  express  the  belief  that  the  Soviet  Union 
must have her ‘tongue in her cheek’, or that Stalin still had ‘something up his sleeve’.463 
This  belief  even  appeared  in  the mostly  critical Daily Herald,  as  shown  in  the  cartoon 
















It  was  also  possible  to  take  a  hopeful  point  of  view  of  the  future  of  Anglo‐Soviet 
relations.  A  number  of  observers  chose  to  interpret  the  Soviet  invasion  of  Poland  as 





Such  confidence  in  Soviet  intentions  was  possible  because  the  Communist  Party  still 
backed  the  British  war  effort.  Both  the  Central  Committee  and  Harry  Pollitt  released 
statements, declaring that, even though the government had erred  in  its dealings with 
the USSR and must be replaced, the Communist Party still supported democracy in the 
war  against  fascism.  ‘Now  that  the  war  is  upon  us,  we  Communists  cannot  stand 
aside.’466 This line made sense to the CPGB’s anti‐fascist allies. While it was in existence, 
it  was  easier  to  give  Stalin  the  benefit  of  the  doubt.  The  crucial  turning  point  came, 
however,  when  the  Communist  line  changed  in  late  September  1939.  In  response  to 
directions from the Comintern, the Central Committee of the CPGB voted to present the 
war as an ‘imperialist’ war,  in which the workers should take no part. The Communists 





cessation  of  hostilities.  The  Soviet‐German  peace  proposal  should  be  accepted  by  the 
British and French leaders, and it should be left to the German workers to throw off the 




The  change  in  line  drew  the  heaviest  condemnation  yet.  For  the  past  five  years,  the 
Communist  Party  had  constantly  emphasised  that  fascism must  be  resisted.  They  had 
showered  condemnation  on  the  British  leaders  for  attempting  to  appease  Hitler,  and 
now they condemned the British leaders for attempting to resist Hitler. They must have 
been wrong  then,  or  they were wrong  now.469  The  so‐called  imperialist  nature  of  the 
war  did  not  lessen  the  danger  of  fascism  to  all  the  freedoms  the  British workers  had 
accumulated. Fascism,  therefore, must be  fought.  ‘This  is not  jingoism:  it  is  the  law of 
self‐preservation,’  wrote  one  correspondent  to  Reynolds  News.470  The  critics  had  to 






While  the  change  of  Communist  line  was  especially  shocking  to  the  Left,  the  Soviet 
invasion of Finland on November 30 angered almost all sections of British opinion. Many 
on  the  Left  and  the Right  instantly  condemned  the  invasion.473 Overall,  nothing  about 
the  situation warranted an  invasion or  the bombing of  civilian  centres,  and  the Soviet 














Left,  reeling  from  the events of August and September,  this brought  condemnation of 
Soviet  actions.  It was  a  frequently  expressed opinion  that  the  invasion of  Finland was 
just as bad as any Nazi crime.475 Stalin ‘compels us to rank his dictatorship with that of 
the  other  totalitarian  regimes,’  wrote  Kingsley Martin.476  He  had  cynically  invaded  an 




in  these policies  abroad because  they are adopted by a dictatorship which once 
seemed as though it might provide a Socialist model for the world. 
 
This  is  significant,  because  those who  came  to  this  conclusion  no  longer  felt  that  the 
international working class had a responsibility towards the Soviet Union. The  invasion 
of  Finland made  the Left question and  sometimes even  reject  its underlying  loyalty  to 
the so‐called socialist state.477 
 
As  a  result,  it was  no  longer  possible  for many  on  the  pro‐Soviet  Left  to  excuse what 
Stalin had done or to explain away the new Communist  line on the war. Earlier events 
like  the  show  trials  had been  so  confusing,  and  competing  events  so  dramatic,  that  it 
was possible to postpone a conclusion. Similarly, as historian Bill Jones has pointed out, 
though the Nazi‐Soviet pact and the invasion of Poland seemed damning, many of those 
who were most  troubled  did  not want  to  protest  if  there was  a  chance  these  events 




The  leaders  of  the  Left  Book  Club  kept  any  doubts  to  themselves  in  the  immediate 
aftermath of  the Nazi‐Soviet pact and  the  invasion of Poland. With  the change  in  line, 








vocal.479  For  the  first  time,  the  Club  published  books  presenting  both  sides  of  the 
debate. Hewlett Johnson’s The Socialist Sixth of the World, the Club choice for December 
1939, claimed that any mistakes the USSR had made were more than compensated for 
by  the  ‘moral’  and  ‘material’  results  of  Soviet  Communism.  All  Stalin’s  actions  from 
August 1939 could be justified.480 The Club choice for November, on the other hand, was 
Leonard  Woolf’s  Barbarians  at  the  Gate.  Woolf  argued  that  two  powerful  forces 
influenced  the  world:  barbarism  and  civilisation.  Western  civilisation  had  failed  by 
incorporating the ‘economic barbarism’ of capitalism; the Soviet Union was the ‘heir’ to 
civilisation by resolving to address this. Disastrously, however, the Soviets focused only 
on  economic  forms  of  liberty,  and  became  ‘ideologically’  barbaric.  While  the  overall 
thrust  of  Soviet  Communism was  towards  civilisation,  ‘the  regime was  stabilised  as  a 
dictatorship,  autocratic  and  authoritarian,’  a  barbaric  state  of  affairs.  This  ‘fatally 








the  correspondents  insisting  that  one  or  the  other  book was  not  only wrong  but  also 




prospect of  [Johnson’s] book slightly sickening.’482  It was a very disuniting time for  the 
Left. 
 








wrote  Victor  Gollancz,  ‘the  Western  world  …  is  fighting  to  preserve  its  very  life.’483 
Holland, Belgium, and Norway surrendered to the Nazis, followed soon after by France. 
Instead  of  condemning  the  Nazis,  the  Communists  targeted  the  British  Government. 
According  to  the  CPGB,  the  British  and  French  capitalists  had  ‘drawn’  these  small 




was  disgusted  that  the  Communists  would  ‘slur  over’  Nazi  crimes  in  attempts  to 







For many  Communists,  the  decision  to  remain  loyal  to  the  Soviet Union  regardless  of 









the only Communist MP, had to be persuaded by Pollitt  to vote  for  the change,  in  the 











and  they  both  published  an  apology  in  the  Daily  Worker  for  their  mistake  in 





denying  that  the  line  had  changed  at  all.  ‘I  recognise  no  change whatsoever …  in  the 
fundamental  policy  of  the  Communist  Party,’  said  Party  apologist  Pat  Sloan.  It  had 
always wanted peace; it still worked for the same policy. Its tactics had merely changed. 
The British Conservatives had rejected the Peace Front, and  in so doing made the war 
inevitable.  Communists,  however,  continued  to  fight  fascism  in  Britain  by  calling  for  a 
genuine People’s Government. Only after that could come the overthrow of Hitlerism.490 
The  Communists  also  tried  to  divert  attention  from  the  issue  by  attacking  their 
opponents.  Firstly,  they  attacked  Finland,  whose  history  was  revised  by  Communist 
functionaries such as Emile Burns. It had obviously been preparing for an attack on the 
USSR,  and  so  Stalin  had  no  choice  but  to  invade.491  Secondly,  party  leaders  attacked 
their  opponents  on  the  Left,  who  were  mocked  or  censured  vigorously.  This  was  an 
attack  that was  echoed by many  (though not  all)  of  the  rank  and  file,  some of whom 





war  intensified abroad. A number of prominent  intellectuals made clumsy attempts  to 
support  the Communists without entirely  rejecting  the war effort.  J. B. S. Haldane,  for 











must have been awkward  for him.493 Hewlett  Johnson even criticised Stalin, writing  to 
the  New  Statesman  and  Nation  that  the  invasion  of  Finland  was  ‘indefensible  and 





focusing  on  the  threat  to  the  USSR  from  reactionary  forces.  Communists  and  non‐
Communists  alike  feared  that  right‐wingers  would  try  to  ‘switch  the  war’  against  the 
Soviet Union  instead of Germany.  It was not difficult  to respond  in  this way, given the 
publicity given to some influential voices calling for the expansion or redirection of the 
war,  if  Finland’s  struggle  lasted.  D.  N.  Pritt,  in  his  1940  book Must  the War  Spread?, 
quoted  one  Conservative MP  who  publicly  suggested  that  Communist  expansion  was 
now  the  greater  threat.  ‘I  can  even  visualise  our  troops  fighting  side  by  side with  the 
Germans to defeat the Bolshevist menace.’495 The British capitalists were warmongering, 
attempting  to destroy  the USSR because  it was  socialist,  argued  the Communists.  The 
workers must not allow themselves  to be manipulated. Echoing the cry  from the early 


































As Andrew Thorpe has  shown,  changes  in  circumstances,  especially  the  fall  of  France, 
made  Communists  ‘still  more  eager  to  avoid  detailed  discussion  of  their  attitude 
towards the conflict’. He writes that, from that point, the CPGB made no further calls for 
peace  negotiations,  and  focused  mainly  on  smaller  issues  within  Britain.499  For  the 
Communists and pro‐Soviets who remained committed, this certainly made it easier to 
ignore  the  challenge  to  their  pro‐Soviet  beliefs,  aligning  their  instinctive  anti‐fascism 
with their pro‐Communism. 
 
However,  for  a  number  of  people,  the  events  of  1939‐1940  brought  on  their 
disillusionment with Soviet Communism. Although it took John Strachey longer than his 
fellow  Left  Book Club  leaders  to  criticise  Soviet  actions  in  this  period,  his  break  is  the 




The S.U. went  through such appalling struggles …  in order  to survive,  that  in  the 
process  of  surviving  it  turned  into  something  different.  ‘The  bastion  was 
preserved,’  but  when  it  had  been  preserved  it  was  no  longer  the  bastion—the 
price  was  too  high.  The  S.U.  ceased  in  actual,  psychological  fact  to  be  the 
fatherland of the workers of the West. … The class conscious worker of the West 






This was  a  profound  disillusionment  for  Strachey.  As  his  biographer Michael Newman 










who had  immediately  criticised  the  Soviet  leaders  at  the point of  the Nazi‐Soviet Pact 
did not feel quite so personally betrayed. Harold Laski and Clement Attlee, for example, 
continued  to  view  the  Soviet  Union  as  a  potential  ally  in  the  longer  term.502  Others 
emphasised,  as  usual,  that  the  great  achievements  of  the  Russian  Revolution  still 
remained,  while many  echoed  the  Communist  concern  about  the  Right’s  attempts  to 
‘switch  the war’  against  the USSR.503 However,  unlike previous  situations where  these 
coping strategies had been used, there was always a ‘but’. Disappointed pro‐Soviets like 









appraisal  of  the  Soviet  Union  and  of  all  the  pro‐Soviet  discourse  of  previous  years, 
beginning  with  a  defence  of  the  British  society  labelled  an  equivalent  form  of 
dictatorship by Communists. This did not come naturally to many on the Left, who were 
well  aware  of  the  failings  of  capitalism.505  However, most  accepted  that  this  was  not 
enough  to  equate  British  society  with  fascist  societies.506  There  were  differences, 
practical  differences  that  were  crucial  to  the  progress  of  socialism.507  The  inability  of 
Communists  to  comprehend  these  differences  was  extremely  concerning  to many  on 
the non‐Communist Left. Communists had made Moscow as well as Marxism infallible, 
and disdained any liberty other than economic liberty, as if political democracy was anti‐





























Pro‐Soviets  in  this  period,  therefore,  found  themselves  undergoing  painful  paradigm 






Fortunately  for  the war effort and  for  the continued existence of pro‐Sovietism, Hitler 
invaded  the USSR  in  June 1941. This was yet another  turning point  in British  relations 

















allies  as  these  historians  would  suggest.  The  Labour  Party,  for  example,  through  the 
Daily  Herald,  emphasised  its  suspicion  of  the  Soviet  leaders  and  their  ideological 
differences,  despite  its  acknowledgement  that  it  placed  a  higher  priority  on  the 
pragmatic  acceptance  of  the  Soviet  Union’s  new  role  in  the  fight  against  Hitler.512  A 
spokesperson for the National Trade Union Club also appeared particularly begrudging, 
with  this  comment:  ‘The  joining of Russia  in  this war  is purely a military matter  for us 




Like most right‐wingers,  the moderate Left did extend their  immediate goodwill  to the 
Soviet  Union  as  a  fellow  victim  of  Nazi  aggression.  Disillusioned  left‐wingers  and  pro‐
Soviets who were still hanging on agreed with almost everybody else that the war effort 























the  Soviet  Union  had  been  presented  in  their  country.  Some  discovered  that  Soviet 
history  since  the  beginning  of  the  Five  Year  Plans was  completely  explicable  and  had 
been  consciously  driven  in  the  expectation  of  the  coming war.  This  was  certainly  the 
point  of  view  of  the  Communist  Party  and  its  adherents.  ‘Fascism  may  have 
accomplished one historical task,’ wrote R. Palme Dutt, the Party theorist: ‘It has taught 
a lesson to the Left.’515 It was now obvious to people like him that the violence against 
the kulaks and  the  show  trials and purges were necessary measures against  ‘potential 
quislings’.516 The Five Year Plans and collectivisation, with all their hardship and struggle, 
had provided all the necessary materials for the defence of the Soviet Union, and were 
absolutely  necessary.  The  non‐Communist  Alexander Werth  concluded,  then,  that  ‘on 
vital issues, Stalin got things done.’517 
 
These  ‘lessons’ were  also  applied  to  the  two  years  between  the Nazi‐Soviet  Pact  and 
Operation Barbarossa. The pact itself was justified, again, by arguing that Chamberlain’s 
Britain  would  have  been  more  likely  to  watch  Germany  demolish  Soviet  resistance 












The actions Stalin had  taken  following  this were even more  justifiable. The  invasion of 
Finland,  eastern  Poland,  the  Baltic  States,  and  so  on  provided  a  buffer,  preparing  the 









helpful,  but  British  people  must  try  to  understand  the  difficulties  that  the  USSR  had 
faced  in  the  past,  and  recognise  that  the  Soviet  Union  was  now  a  grown‐up  state, 






















have  grown  cannier.’524 While  the  Left  used  the USSR’s military  success  to  support  its 
own proposals for Britain’s future, Stalinism was not going to receive uncritical adulation 
from  all.  The  reaction  to  the  military  achievements  of  the  USSR  during  the  war  was 
confused,  and  confusing,  among  the  Left.  Undoubtedly  most  left‐wingers  were 
passionate  believers  in  the  heroism  of  the  Soviet  struggle  against  Hitler,  but  this 
enthusiasm  co‐existed with  the disappointment which  a  significant  number  still  felt  in 





would not be regained.526 The gyrations  it had performed  in order to stick to the  ‘line’ 
were  ridiculous  and  uninspiring,  agreed  many  left‐wingers,  and  so  a  ‘gap  remained’ 
between  the CPGB and everyone else on  the  Left,  as Bill  Jones writes.527  Even writers 
like  G.  D.  H.  Cole,  who  called  for  the  introduction  of  the  Soviet  model  into  other 
European countries, were unlikely to give the Communists any credit. ‘They support the 
war,’ he wrote, ‘not because the Nazis are threatening all Western civilisation and every 








critical  between  1939  and  1941  did  not  simply  forgive  Stalin  of  all  his  crimes.  These 












still  great.  ‘I  see,  however,  no  reason  why  our  anxiety  for  the  success  of  new  allies 
should  lead  us  to  falsify  history  or  alter  opinions  honestly  formed,’  said  one 
correspondent to the New Statesman.531 The Soviet Union was morally culpable  for  its 
most misjudged and immoral deeds, such as its invasion of Finland in 1939.532 Likewise, 
the Communist  line, which had been  so  contemptible  to  the British  Left  from 1939  to 
1941,  was  imposed  on  the  Comintern  by  Moscow.533  So  past  mistakes  were  not 
forgotten. 
 
It  seemed  to  people  on  the  Left,  at  this  point,  that  they  had  a  real  chance  to  build  a 
socialist Britain in the future. Experience had taught them that if they were to have any 




dislike  for  Stalinism.  The  USSR  was  a  country  ‘under  the  dictatorship  of  a  murderer’, 
despite  its  wonderful  economic  system,  said  one Mass‐Observation  correspondent.535 
While others did not necessarily phrase it quite so brutally, writers like Gollancz agreed 





Some  non‐Communist  socialists  did  not  agree  with  this  entirely.  G.  D.  H.  Cole,  for 
instance, went so far as to suggest that an ‘all‐European extension’ of the Soviet Union 
might be necessary after  the war  in order  to break  the hold of  fascism on Europe. He 
even thought that the suppression of political liberties might be unavoidable in the short 










acceptance  of  the  probable  need  for  Stalinism,  he  could  not  hide  his  dislike  of  it, 
admitting  that  he  would  be  ‘acutely  unhappy’  in  such  a  society.  His  argument  also 





had gained much support among  the wider British public  since Hitler’s  invasion of  the 
USSR.  The  CPGB  did  not  just  return  to  its  highest membership  levels  from before  the 
war, but nearly tripled them. Feeling towards the USSR was friendly among many people 
who had moved on,  forgetting  the years of  the Soviet Union’s unpopularity. However, 
these were in many cases fair weather friends, not committed devotees to Communism. 
As Kevin Morgan writes,  ‘for  the Communists  it was  a  false dawn.’ When  the political 
climate  changed  with  the  beginnings  of  the  Cold  War,  these  people  changed  their 
allegiances  too,  as  can  be  seen  in  the  CPGB’s  decreasing  membership  and  in  the 
declining circulation of the Daily Worker.538 ‘Heroic Russia’, it turned out, was a popular 
line  to  take  while  the  Red  Army  fought  well,  and  some  on  the  Left  exploited  it  for 






During  the  years  spanning  1929  to  1943,  pro‐Soviets  had  to  cope  with  a  number  of 
challenges to their mostly positive conception of  the Soviet Union. Their  response was 
remarkably similarly to that of anti‐Soviets,  in that they used the same kinds of coping 












The  coping  mechanism  of  denial  was  associated  more  often  with  the  extreme  pro‐
Soviets, such as Communists. As more radical socialists, they made more radical claims, 
calling for the installation in Britain of the Soviet model in its entirety, in the belief that it 








which  the Communist Party  faced challenges  to  the USSR which gravely endangered a 





to  the  conclusion  that  Stalin  had  betrayed  Leninism  or  that  something  was  gravely 
wrong  in  the workers’ paradise. And so  the  trials had  to be completely  sound and  the 
victims  of  the  trials  had  to  be  the  blackest  villains.  Soon  after  this,  the Nazis  and  the 
Soviets  made  their  pact,  the  Communists  changed  their  line  and  the  Soviets  invaded 
Finland.  To  cope  with  the  enormity  of  this,  Communists  retreated  yet  again  into  the 
complete denial of all criticism, until the spotlight was off them slightly. 
 
In  times  of  less  stress,  however,  Communists  could  use  tactics  of  denial  with  a  little 
more  creativity.  For  example,  when  right‐wingers  attacked  the  Soviet  Union’s  use  of 
forced labour, Communists allowed that some Soviet prisoners worked while they were 
incarcerated  in an ordinary criminal prison, but they were not used as  ‘slave  labour’  in 
the  sense  that  the  critics  imagined.  They  argued  that  Soviet  prison work  programmes 
were  meaningful  and  restorative,  compared  to  Western  prison  labour.  In  so  doing, 
Communists  denied  that  the  accusation  itself  was  significant,  by  arguing  that  forced 
  144 
labour was not a bad thing, when used by the socialist state. ‘“Forced labour”, as part of 
the  Soviet  penal  system,  is  a  highly  humane  and  educative  method  of  dealing  with 
backward elements,’ reported the Daily Worker in 1931.539 This argument did not allow 
that  the attacks on the Soviet Union were worthy of any attention.  It also masked the 






This  was  a  normal  response  in  the  period  of  the  first  Five  Year  Plan,  when  many 
arguments against the Soviet Union seemed ridiculous or manifestly false. In response to 
protests against religious persecution, for instance, many on the moderate Left insisted 
that,  while  it  might  be  difficult  to  be  a  missionary  in  the  Soviet  Union,  the  Soviet 
Government did not  forbid  religion within a  family  setting, nor did  it  close all or most 
churches. The Manchester Guardian even reported that the Soviet Government actively 
protected  the  freedom  of  religion.  It  punished  people  who  ‘[jeered]  at  worship’  and 
condemned  those who  closed  churches  ‘against  the desire  of  the population’.540 Non‐
Communists on the Left also responded with scepticism to some of the Right’s extreme 
portrayal of  living conditions  inside the Soviet Union. Many reported after travelling to 
the  Soviet  Union  that  they  saw  absolutely  no  evidence  of  the  level  of  privation  and 
hopelessness described by right‐wing newspapers.541 Likewise, the non‐Communist Left 





Like  anti‐Soviets,  pro‐Soviets  used  this  coping mechanism  very  often. More moderate 








Union,  but  this  does  not mean  they were  any  less  determined  to  cope with  criticism. 
Instead,  their  natural  reflex,  when  the  Soviet  Union  was  under  attack,  was  to  point 
elsewhere.  This  was  an  effective  way  of  coping  personally  with  challenge  and  of 
distracting others  from  the  issue at hand.  The  show  trials,  if  dealt with  completely on 
their  own,  ignoring  the  context,  could  have  produced much more  criticism  or  a more 
complete  paradigm  shift.  The  Left’s  diversion  of  attention  to  the  wider  European 
situation—Hitler on the rise and war looming—prevented this from happening. 
 
The  concept  of  a  ‘capitalist  war’  against  the  Soviet  Union  was  also  very  useful  as  a 
diversionary tactic from the beginning of this period, for many people on the Left. It was 
assumed by newspapers as diverse as  the Daily Worker  and  the Manchester Guardian 
that many of the Right’s campaigns against the Soviet Union were really attempts to stir 







This  coping  mechanism  was  especially  helpful  for  Communists  and  disappointed  pro‐
Soviets  in  the aftermath of  the Nazi‐Soviet Pact. When  right‐wingers began  to  suggest 




Pro‐Soviets  were  much  more  likely  than  anti‐Soviets  to  divert  attention  by  attacking 
those who disagreed.  Individuals or groups on  the Left who dissented or criticised  too 
drastically,  or  people  on  the  anti‐Soviet  Right,  were  subjected  to  some  blistering 
criticism  in  response  to  the  issues  they  raised.  Individuals  who  publicly  criticised  the 








trials.  ‘This high‐minded  idealism, when not accompanied by political  consciousness of 
real  class  forces,  can  become  grist  to  the mill  of  the  Edens  and  the Hitlers,’ wrote  R. 
Palme  Dutt  in  a  letter  to  the  New  Statesman  and  Nation.544  Palme  Dutt,  with  other 
Communist Party apologists,  attempted  to pull  anti‐socialist episodes  from Brailsford’s 




It was  not  only  Communists who  attacked  heretics.  A wider  section  of  the  pro‐Soviet 
Left took part in the condemnation of people like Sir Walter Citrine or André Gide when 
they critiqued the Soviet Union in the mid‐1930s. Citrine’s comments in his Daily Herald 
articles  were  labelled  ‘carping  criticisms’,  ‘deliberately  provocative’,  ‘sneering  and 
sniffy’,  ‘coloured  by  a  strong  anti‐Soviet  bias’,  ‘despicable’,  and many more  things  by 






Nation  also  made  the  slightly  patronising  comment  that  Gide  was  ‘oppressed  by 
ugliness’.  As  a  ‘sensitive’  soul,  he  was  unable  to  make  ‘due  allowance  for  present 
deficiencies’. He ‘went to Russia expecting too much’, and this was naïve, even ‘silly’.549 

















1930s.  Pro‐Soviets  who  defended  the  show  trials  pointed  away  from  them,  towards 
Germany. The execution of proven traitors after a fair trial was simply not comparable to 
‘Hitler’s  mass  murder  of  his  erstwhile  friends’,  wrote  one  correspondent  to  Reynolds 
News.550  Likewise,  the Communists attacked Finland mercilessly after  the Soviet Union 
invaded it in 1939. The country had a superficial appearance of democracy, they argued, 
but in fact it was only a ‘puppet’ in the hands of warmongering capitalists. Controlled by 
‘Butcher’ Mannerheim, who had massacred  the workers’  soviets  in 1918,  its existence 
was  focused  on  planning  an  attack  on  the  Soviet Union.551  As  these  attacks were  less 






of  the  Soviet  Union  would  seem.  Ironically,  Communists  claimed  that  the  protests  in 
1931  about  forced  labour  in  the USSR were  themselves  a  diversionary  tactic,  used  to 
conceal  the  ‘slave  conditions  in  the  British  Empire’.552  Some  people  on  the moderate 
Left also used this tactic during the Metro‐Vickers affair, when their disgust at the British 
Government’s impetuous actions overwhelmed their displeasure at Soviet injustices. As 
Kingsley Martin wrote,  ‘for these  infatuated anti‐Bolsheviks  it seems that peace, trade, 
and  even  the  safety  of  the  arrested  engineers,  are  bagatelles  as  compared  with  the 
chance  of  venting  their  spite.’553  Pro‐Soviets  also  pointed  to  British  treatment  of  the 
Meerut  prisoners,  who were  held  in  similar  conditions  in  India,  as  an  example  of  the 
hypocrisy  of  the  British  Government.554  Because  the  Left  was  embarrassed  by  the 
























‘Soviet  experiment’,  in  which  mistakes  or  problems  were  to  be  expected,  while 
maintaining that the overall hypothesis was good. As a result, they admitted problems in 
the USSR more quickly than the Right was willing to acknowledge achievements of the 









response  to  the show trials. The criticisms of people  like Brailsford or newspapers  like 
the New Statesman and the Manchester Guardian were often severe, and this put  the 
Left’s  commitment  to  pro‐Sovietism  under  strain.  However,  these  critics  conceded 
eventually that ‘very likely there was a plot’,557 or that there was a ‘basic substratum of 
truth’  to  the  trials.558  This  limited  their  critique, making  it  applicable only  to details of 
the trials. Sometimes they also made excuses for the mistakes they criticised, by drawing 
attention to Tsarist hangovers which had left their mark on Russian justice.559 Some pro‐
Soviets  made  similar  comments  after  the  Soviet  invasion  of  Finland,  admitting  the 





Government.  This  lack of  fundamental honesty of  statement which nauseates  the 

























Instead,  they  argued  that,  in  the  big  picture,  the  plans  worked,  and  that  the  plans 
themselves  did  not  claim  to  avoid  imperfections  entirely.  John  Lewis,  a  Communist 
sympathiser  in  the  Left  Book  Club  administration,  explained  that  ‘even  the  “socialist” 




only  in  times of moderate pressure. When much more  threatening  issues came along, 





For  people  on  the  Left  who  were  pro‐Soviet,  strong  criticism  of  the  Soviet  Union  on 
some issues was more likely to produce a general revision of attitudes, compared to the 
Right,  where  strong  praise  could  be  assimilated  slightly  more  easily.  Strong  left‐wing 
criticism  often  brought  an  individual’s  adherence  to  the  paradigm  close  to  breaking 
point.  The  show  trials  saw a number of  pro‐Soviets  revise  their  beliefs  quite  radically. 









is  bound  to  destroy  the moral  and  intellectual  values  on which  every  society must  be 
built,’ wrote Brailsford.563 This was very close to paradigm reversal, but he stopped just 







to  imagine  socialism without  the  Soviet Union,  and  so  revision  generally  had  to  come 
well before disillusionment. The  ideas displayed  in a book edited by Victor Gollancz  in 
1941, The Betrayal of  the Left, show the different stages at which he and a number of 
other  socialists  were  placed  at  the  time.  Some  had  gone  so  far  as  to  abandon  pro‐
Sovietism  entirely.  Orwell’s  contribution was  the most  anti‐Stalinist  among  them,  but 
John Strachey and an anonymous  ‘Labour candidate’ did not  trail  very  far behind. The 
Labour  candidate,  for  example,  believed  that  the  Soviet Union  now  cared  for  nothing 
but its own national interests—a betrayal of the international working class if ever there 
was one, which indicates his or her disillusionment with pro‐Sovietism. However, other 






5.  Make  more  general  and  basic  admissions  about  the  Soviet  Union,  leading  to  a 
paradigm shift. 
 







an  orthodox  idea  of  the  role  of  the  Soviet  Union.  If  socialism was  not working  in  the 
USSR, it weakened their entire worldview. If Stalin had distorted socialism in the USSR, it 
necessitated  action.  Right‐wing  anti‐Soviets,  however,  could  adjust  elements  of  their 
paradigm  when  it  came  to  the  USSR  without  necessarily  accepting  the  tenets  of 





Disillusioned  pro‐Soviets  were  isolated  on  all  sides  when  they  broke  away  from  their 
paradigm. Their heretical beliefs were in conflict with the core beliefs of the majority of 
the  Left  in  the  mid  to  late  1930s,  and  in  some  cases  they  were  actively  opposed  by 
powerful  pro‐Soviets.  Gollancz,  for  example,  refused  to  publish  the  work  he  had 
commissioned from George Orwell on Spain. Homage to Catalonia was an indictment of 
Communist actions there, and as such it was not suitable for the Left Book Club. Orwell 
managed to  find a publisher  for  it, but, compared to his earlier Club title, The Road to 
Wigan Pier, which sold 40,000 copies  immediately, Homage to Catalonia sold only 683 
copies  in  the  first  six  months.565  With  current  affairs  dominated  by  the  rise  of  the 
fascists,  it was  simply  too  important  to most  on  the  Left  to  be  able  to  support  Soviet 
foreign policy,  and  to  retain  their  belief  in  Soviet  internal  policy  too. As  a  result,  they 
could  not,  in  general,  countenance  the  publication  of  left‐wing  anti‐Soviet  ideas 
alongside  pro‐Soviet  ones.  On  the  other  hand,  radicals  like  George  Orwell  or  the  ILP 
found no welcome on the Right—which, of course, they would not have wanted. Right‐
wing  newspapers,  for  their  own  purposes,  occasionally  quoted  the  left‐wing 
dissidents,566 but the dissidents had no independent voice there. An exception to this is 














the  anti‐Soviet  paradigms  of  the  USSR  had  been.  The  paradigm  faced  its  first  great 
challenges, such as the Moscow show trials and Soviet interference in Spain, earlier than 
the  anti‐Soviets’  greatest  challenges.  Perhaps  because  these  worrying  events  were 
followed  by more worrying  developments  in  the  late  1930s  and  early  1940s,  the  pro‐
Soviets were also distinguished by a more visible disillusionment among more people, 




terms with events  that  threatened  their  support.  In many ways,  the existence of  anti‐























The  existing  historiography  of  British  public  discourse  on  the  Soviet  Union  has 
inadequately  presented  the  story  of  the  years  between  1929  and  1943.  Because 
historians often focus on specific groups, their analyses are usually not informed by the 
effects  of  the  bad  blood  between  opposing  groups.  It  is  difficult,  for  instance,  to 
understand  the  resilience  of  left‐wing  pro‐Sovietism  in  the  late  1930s  without  paying 
attention  to  the  extreme  anti‐Soviet  distortions  coming  from  influential  parts  of  the 
British  Right  during  the  Spanish  Civil  War.  The  sheer  noise  of  the  atrocity  stories 




more  determined  to  protest,  because  such  rude  and  anti‐Christian  behaviour  surely 
confirmed all their criticism.568 Both sides attempted to shout down the other, but failed 
in doing  so  to  change each other’s minds.  Instead,  they usually  consolidated opposing 
worldviews and entrenched each other’s prejudices. 
 
Some  historians  imply  that  almost  all  of  the  Left  ignored  or  justified  events  like  the 
Moscow  show  trials,  dwelling  on  the  deficiencies  of  the  British  Left’s  response  to  the 
Soviet Union. This kind of analysis is most obvious in Caute’s The Fellow‐Travellers, but it 
is also apparent  in  the work of historians  like Neal Wood, F. S. Northedge and Audrey 
Wells, Bill Jones, Jonathan Davis and Hugo Dewar. It is true that a minority made excuses 
for Stalin. However, a study of the primary sources makes it clear that many on the Left 
did  criticise  Stalin,  in  spite  of  many  good  reasons  to  avoid  doing  so.  A  variety  of 
prominent  left‐wing  individuals  and  publications  condemned  the  excesses  of  Soviet 
Communism,  and  some  even  broke  publicly  from  pro‐Sovietism,  at  a  time  when  the 






These  historians  do  not  pay  enough  attention  to  the  international  and  discursive 
context. They pass over the fact that the international situation was complex and that, 
at  any  one  time,  people  were  responding  to  more  than  one  event  simultaneously. 
People on the Left were so appalled by the progress of fascism in the late 1930s that it 
became very difficult  for  them to respond with open criticism to  the purges and show 
trials  in  the  Soviet  Union.  They  also  had  to  consider  the  effect  of  their  criticism  on 
discourse  in  Britain.  It  was  obvious  to  them  that  in  reproaching  Stalin  they would  be 
providing  the  opposition  with more  excuses  to  avoid  an  anti‐fascist  alliance  with  the 
Soviet  Union.  And  so  some  bit  their  tongues,  and  refused  to  give  up  on  Soviet 
Communism.  These  were  pragmatic  responses  to  the  reality  of  the  international 
situation,  and  these  people were  under  pressure  from  a wide  variety  of  angles.  They 
struggled  to  assimilate  a  number  of  conflicting  realities  into  their  worldviews,  and 




on  the  Left  chose  to  avoid  thinking  about  painful  realities.  This  could  be  described  as 
pragmatic in a subconscious and emotional way. Fascism was so weighty an issue for the 





all  the more  tightly  onto  them.  In  seeking  to  defend  beliefs  that were  entrenched  so 
deeply in their paradigms, both Left and Right were simply behaving like humans. 
 
The  two sides  responded  to difficult  realities with  some differences. Anti‐Soviets were 
less  likely to respond specifically to other points of view than were the pro‐Soviet  left‐
wingers,  whose  reactions  were more  often  influenced  or  exaggerated  by  the ways  in 
which  the  Right  responded.  The  Right,  by  contrast,  often  grandly  ignored  the  Left’s 




functional power.  It controlled most of  the media and most of  the country’s wealth.  It 
also  held  the  reins  of  political  power  for  most  of  the  decade,  through  the  National 
Government,  even  as  it worried  about mysterious,  subversive  forces  undermining  this 
position. Conversely, the Left almost always came from a position of opposition.  It had 
to respond to the right‐wing majority and attack it,  in order to fight  its way into public 
prominence.  It was only when Labour’s political  influence was  increasing,  in  the  latter 
years of the war, that the Right was forced to respond in more reasoned detail to left‐
wing arguments  that  the socialist model was appropriate  for Britain. Until  then,  it was 




anti‐Soviets  had  a  lot  more  in  common  than  either  side  would  have  been  willing  to 
acknowledge. As Kingsley Martin wrote, at the end of the 1930s, ‘So many people have 
locked  up  all  their  moral  capital  in  the  U.S.S.R.  They  have  either  cursed  Stalin  as 
Beelzebub or blessed him as the new Messiah.’569 These positions revolved around the 
Soviet Union and were similar  in configuration, even though their beliefs regarding the 
Soviet Union were  entirely  opposite.  Both  utilised  the  same  coping mechanisms, with 
minor differences,  in response to events that challenged their beliefs. Both worldviews 




Whether  rightly  or  wrongly,  the  people  in  this  study  were  most  likely  to  respond  to 
challenges  to  their worldviews with  denial  and  diversion  initially,  but,  as  the  pressure 
increased,  to make more and greater alterations to their beliefs. However,  the greater 
their stake  in  their worldview,  the  less  likely  they were to change. This  is borne out  in 
the  evidence  put  forward  here  that,  although  both  sides  had  to make  adaptations  to 
their  beliefs, most members  of  the  pro‐Soviet  Left were  forced  to make more  radical 
shifts  than  anti‐Soviets  of  the  Right.  Only  a  tiny  proportion  of  the  Right moved  away 





to  move  away  from  a  wholehearted  faith  in  the  Soviet  Union  without  abandoning 












the  period.  The  Soviet  Union  was  an  ever‐present  example  of  the  possibilities  of 
socialism, during a depression that still stands out as one of the worst economic crises in 
history.  It also became a key player in the anti‐fascist front, calling for collective security 








In  such  a  polarised  environment,  political  debate  was  bitter  and  vocal.  Much  of  the 
drama  of  these  engagements  came  from  the  example  of  the  Soviet  Union  as  hero  or 
villain.  The USSR was  useful  to  both  sides  as  a  projection  of  their  greatest  hopes  and 
fears. Because of the vastness of the image and its basis in reality, the picture that was 
formed made their nightmares seem more vivid, or their hopes more enthralling. Anti‐
Soviets and pro‐Soviets alike could present an image that suited their own agendas, but 
were also forced to respond to the other side’s presentations, which contradicted theirs. 
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As a result, the USSR became an ‘imaginary country’ for the British Right and the British 
Left. It could be seen either as heaven or hell, depending on one’s perspective. 
 
Unfortunately for the people who constructed these images, the Soviet Union was not 
just an imaginary place. It was a real political state, with its own agendas, and its leaders 
had their own hopes and fears. Real events in the USSR or the foreign policy of its 
leaders were not always easy to reconcile with the mythology created for it by its 
admirers and its detractors. Exploring the way that pro‐Soviets, anti‐Stalinists of the Left 
and anti‐Soviets of the Right dealt with inconvenient realities provides a fascinating 
insight into the ways in which people respond when fundamental contradictions are 
exposed in their worldviews. Therefore, understanding the complications of British 
public discourse about the Soviet Union in the 1930s is not only essential to 
understanding British politics in the key decade of the 1930s. It can also help us to 
understand how people holding an intellectual or political worldview of any kind might 
cope when the pressure against them mounts. 
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